

مراقبت و تنبيه
تولِِ زندان

## يمشل فؤور

تواقنِ زندانتبيه

ترجمهى<br>نيكو سرخوش و افشين جهانديده

Foucault, Michel 19AF_19Y\& فوكو، ميشل،

 \$l\& أ ص. مصور، نمونه.
ISBN 964-312-432-0
Surveiller et punir عنوان اصلى:
(Naissance de la prison)
كتابنامه: به صورت زيرنويس.
ا. زنــدان r. انـضضباط زنــدان.

 IrVA

PF نشانى: تهران، خيابان انقلاب، خيابان دانشعاه، كوى آشتيانى، شمارن


Michel Foucault
ميشل فوكو
Surveiller et punir
Naissance de la prison
تولد زندان
ترجمهى نيكو سرخوش و افشين جهانديده
ويراستار: مهتاب بلوكى

Q\&F_rIY_FMY_ شابك

## Printed in Iran همه حقوق حاب و نشر براى ناشو معغوظ است

> ترجمهى اين متن را بـا ســـاس و احـترام
> تقديم مىىكنيم به زنده يادان محمد مختارى
> و محمدجعفر بوينده.

## فهر ست

| 9 ¢.................................................................................................. ${ }^{\text {( }}$ |  |
| :---: | :---: |
| 11 ................................................................... |  |
| FF................................................................. ${ }^{\text {ف. }}$ |  |
| Q1 ......................................................................................... |  |
| فصل اول. تنبيهِ تعميمهافيها |  |
| فصل دوم. |  |
| 19 V | \% |
| 199 ......................................................................... |  |
| IVV <br> هنر توزيعها |  |
| \^V ...................................................................... |  |
| 190 ......................................................... |  |
| تو |  |
| فصل دوم. |  |
| Y\|Y ................................................................ |  |
| YYY .............................................................. |  |
| YY . ........................................................................... |  |
| rfr | فصل سوم. سراسربينى |


تعذيب

## فصل اول

## بدن محكومان









 ,



 يى اش را قطع كنند و مفصلهمايش را از هم جدا كنند....

1. Pièces originales et procédures du procès fait a Robert-François Damiens, 1757, t. III, p. 372-374.



 تماشاگُران را بسيار تحت تأثير قرار داد. بوتُن، افسر نغهبان، مى

 و نخست، عضلهى ساق پِى راست، سيس ران و آنگاه دو بخش عضلها بالى بـازوى


 اندازمى يك سكهى شش ليورى بهجا مى گذاشت.




 بستند و هر اسب رادر امتداد هر يكى از بازوها و واها



 مى مرد و جسورانه به خود نگاه مىكرد. طنابهاى بسيار محكمى كه انتهاى آنهـا
 يك بار ديگر به او نزديك شد و از او پرسيد كه جيزى برای كفتن دارد و و او گفت نهـ

كشيشان اعترافگیي گروهى به او نزديك شدند و مدت درازى با او حرف زدند؛ او
 مى موسيد؛ ولبها را باز مىكرد و تكرار مىكرد: "يا عيسى مسيح مرا ببخش."




 مفصلِ بازوها شد. اين كار نيز حندين بار بار بدون مور مونقيت تكرار شد. او سرش را را بلند

 دست نيامد.
شاسرانجام سامسونِ جلاد به آقاى لوبرتون كفت كه راهى و اميدى براى مونقيت
 لوبرتون كه از شهر بازگشته بود دستور داد كه كار را از سر بغيرند و اين كار انجام شـر اند اما اسبها از كشيدن سر باز مىزدند و يكى از اسبهايى كه به ران ران بسته شده زمين خورد. كشيشهاى اعترافگگير دوباره به سوى او آمدند تا باز هم بـا با او او صحبت




 اولين مراسم عشاء ربانى برای او دعا كند.
 جاقويى از جيب خود بيرون آوردند و بهجاى جـي جـا بريدند و جهار اسب در حالى كه با تقالى بسيار زياد رانها را مى ركشيدند آنها رانـا را از بدن جدا كردند، ابتدا ران راست و سبس ران حیپ؛ آنگاه همين كار را در مورد بازو،


و اسبها در حالى كه با تقلاى بسيار زياد مى كثيدند، نخست بازوى راست و سـس بازوى چب را جداكردند.



 كردند، او هنوز زنده بود. جهار عضا عضو را را از طنابها

 ممراه هيزمها را آتش زدند.


 جزوشان بوديم و دستهاى از كمانداران تا تا حدود ساعيا





سه ربع قرن بعد، لئون فوشه در كتاب دربارمى اصلاح زندانها (ابراى دارالتآديب در باريس) نوشت:

مادهى IV. روزِ زندانيان در زمستان ساعت \&



1. Cité in A. L. Zevaes, Damiens le régicide, 1937, p. 201-214.
2. L. Faucher, De la reforme des prisons, 1838, p. 274-282.

بدن محكرمان 10

تابستان ساعت هشت شب به ها يان مىرسد. هادهى ^ا. بيدار باش. با نخستين ضربهى طبل، در حالى كه مراقب درِ سلولها دانـا را باز مىكند زندانيان بايد از خواب برخيزند و در سكوت لباس بيوشند

 بروند. فاصلهى زمانى ميان هر ضربهى طبل بنج دقيقه است. مادهى 19. مراسم دعا توسط كشيش انجام و ستس يكى خطبهى اخــلاقى يـا


 جيرهى نان خود را دريافت كنند. سبِس بلافاصله به گروهههاى كارى تقسيم و روانیى


 ناهار تا ساعت بيست دقيقه به يازده راحت باش دار دارند.
 مى شوند و دسته دسته به كلاس درس مى دوند. كلاس دو ساعت به طول مىانجامد و به ترتيب شاملِ خواندن، نوشتن، رسم و حسابـ حساب است. مادهى YY. ساعت و براى راحتباش به حياط مىروند. ساعت ه دقيقه به يكى با باصداى طبل، دوباره كروْهاى كارى تشكيل مى شود.
 مشَغول كار باشند.
مادهى هY. ساعت حهار، زندانيان كارگاهها را تركى مـيكنند و روانــى حـياط مى شوند. در آنجا دستها را مى هويند و دستهدسته به سالن غذاخورى مى روند.
 زندانيان به كارگاهها باز میى
مادهى YV. در تابستان ساعت هفت و در زمستان ســاعت هشت كـار تـعطيل

مىشود؛ آخرين جيرهى نان روزانه در كاركاهها توزيع مىشود. يكى از زندانيان يـا
 مىكند. سبس دعاى شامگاهى برگزار مى شورد. مادهى ٪^.


 اطمينان از نظم و سكوت در راهروها سر كشى مىكننـد.
*
اين بود يك نمونه تعذيب و يك نمونه برنامهى روزانــى مـجرمان. ايـن دو،



 اصلاحات؛ دورْى نظريهى جديد قانـي


 IN•^



 شيوهاى بيش از حد ساده و اغراقآميز به [فرايند] „انسانى شدنى







 تعديل ها و بازبينى هايى عميقتر آن نيستندل، برجستغي


 كيفرى نإديد شدر






 زندانيان در كارهاى عمومى إز جمله تميز كردي تعمير بزرگامهاها"



 از واكنشهاى تلافى


سلاحهاى كشنده آنان را زير نظر داشتند.)؛'). بـه نمايش گذاردن زندانيان كه بـهرغم





 كويى كاركردهاى مراسم كيفرى بهتدريج ديگر درك نمى ايشد و الين ظّن وج


 وحشىگرىيى كه مى خواست آنان را از آن باز دارد عادت مىدراد، فراواني جرمها را را به تماشاگران نشان مى داد، جلاد را به مجرم و قاضى را به جنايتكار شبيه مى مريرد، و

 IV\&F

 برافروخته مىشود.
پِ تمايل بر آن بود كه تنبيه و مجازات به پنهانترين بخش فرايند كيفرى بدل شود و اين امر جند نتيجه در بيى داشت: تنبيه عرصهى دري دريافت حسي تقربياً روزمره



1. Robert Vaux, Notices, p. 45.
N. K. Teeters, They were in prison, 1937, p. 24
2. Archives parlementaires, $2^{e}$ série, t . LXXII $\mathrm{I}^{\text {er }}$ dec. 1831.
3. I. C. de Beccaria, Traité des délits et des peines, 1764, p. 101.





















 [است. در وراى اين تقسيم نقشها، انكارى نظرى نيز ديز در كار بود:






مى يابد و روى زخمَ برجا مانده از اَن، روانشناسان، اين خُردهـكاربردازانِ ارتـوبدي اخلاقى، تكثير مىيابند. جس نايْديد شدنِ تعذيب [در ملأعام از يكى سـو،

 كنم كه در زمانى نه چندان دور چوبهههاى دار، بیلورى [pilory]، قابوق، تازيانه و جرخ شكنجه در تاريخ مجازات بهمنزلهى نشانههاى بربريتِ سدهمها و كشـور رها و بهمنزلهى گواهى بر نفوذ ناتحيزِ خرد و مذهب بر بر ذهن انسان تلقى شوند.با)' در حقيقت








 جيزى كه خودِ بدن نيست دسترسى بيدا كنند. ممكن است اين ايراد گرفته شود كه
 منطقههايى خاص و تبعيد كه جايگاهى بسيار مهم در نظامهاى كيفرى مدرن دارندا رند،

 گذشته در تعذيب وجود داشت يكسان نيست. ديگر بدن نقش يكى ابزار و واسطه را ايفا مىكند: اگر با حبس كردنِ بدن يا وادار كردن آن به كار، چحيزى بر آن إعمال مـى شود

1. B. Rush, devant la Society for promoting polotical enquiries,
N. K. Teeters, The Cardle of the penitentiary, 1935, p. 30.
2. Cf. Annales de la Charite, II, 1847, p. 529-530.

 محروميتها، اجبارها و ممنوعيتها اسير مـي



















كيفرمندي اغير بدنى) استرتي







طرلانى يـى كه در آنها مرك با وتفههايى حساب شـــده بـه تـعويق مـى افـتاد و بـا
 كه براى كشتن سو
 دارزدن كافى نيست 'آرزو كرده بود و عبارت بود از خُرد كرد هودن محكو





 زده مى شد و بدناش حهار شقه مى شد. معرّف يك الخلاق تمامعيار و نوينِ تنبيه است.



 قطعى رسيد، همان سالى كه شيوهى سنتي به صف بردن مرد محكومان از نيوگِيت تـا



## 1. Hanging not Punischment enough (1701).

2. W. Blackstone, Commentaries on the laws of England, vol. 4, 1766 9, 89.





3. Ch. Hibbert, The Roots of evil, ed de 1966, p. 85-86.

## بدن محكرمان



 بيشنهاد زوزف گيوتَن كه در اول دسامبر IVA9 تصويب شد)؛ فقط يكى مرگ براى

 اينكه مجازات فقط براى خود محكوم باشد، همجون مجازاتِ گُردن زدن كه كـيفر
 گيو تين كه با اين اصول هطابق بود از مارس IV9r مورد استفاده قرار گرفت. مرگ با










 لحظه انجام خواهد شد. اگر لازم باشد مى توان دستگاه را طورى طراحى كرد كرد كه هيج احساسى بهو جود نياورد و به زحمـت حس شود بدن، زندگى را مىگيرد. همانند زندان كه آزاددى را مىگيرد و يا همانند جـريمـيمه كـه

1. Le Peletier de Saint- Fargeau, Archives parlementaires, t, XXVI, 3 Juin 1791, p. 720.
2. A. Louis, Rapport sur la guillotine, cite par Saint-Edme, Dictionnaire de pénalité, 1825, t, IV, p. 161.

دارايی را مىگيرد. وظيفهى اين دستگاه اين نيست كه قانون را بر بدنى واقعى كه قادر
 در ميان ساير حقوقاش، داراى حق زندگى است. گيوتين مىبايست بهاندازنى خودِ قانون، انتزاعى باشد.
البته براى مدتى در فرانسه، از آن تعذيبهاى بيشين چجيزى بر اين شيوهى جليد
 نظر گرفته مى شدند ــ با روبندى سياه به سوى قاپيوق برده مى شدندند؛ و در همان جا
 روبند ديگر چجيزى جز تكه پارحهاى تزيينى باقى نماند. براى نمونه، اعدام فيِيشى در
 سرِ پوشيده در روبند سياه به محل اعدام برده شود؛ روى قاپو قیى در معرض ديد قرار


 مى كرد كه نبايد چهرهاى مى داشت. ' آخرين بازماندمى آن تعذيبهاى خودِ جهره بود: ماهوتى براى بوشانـي










De Molène, De L'humanié des lois criminelles, 1830, p. 275-277.
2. Gazette des tribunaux, 30 aôt 1832.
 تنبيهى آغاز شد. مى توان گفت كه بين حدود سالههاى نإيد شدند. البته اين گفتهى كلى نيازمند اصلا

 ديگر كشورها در برابر نايديد شدن تعذيبها مقاومت كرد: شايد اين مـقاومت بـه دليلِ نقشِ الگُويى بود كه نهاد هيئت منصفه، آيين دادرسى علنى و رعايت قاريت انـون



 مدتهاى دراز در تلاشهاى شان براى تخفيفِ كثرت و سنگينى و شدت كيفرهاى
 حتا سختگيري قانون انگلستان (دستكم در كيفرهاى در نظر گرفته شده، جون اين قوانين از آنجا كه به نظر هيئتهاى منصفه افراطى مىرسيد هيئتهاى منصفه در




 كشورها مانند اتريش، روسيه، ايالات متحد و ورانسهى زير زمان مجلس مؤسسان گرفته تا پسروى در دوران انقلابستيزى در اروپا و ترس عظيم اجتماعى بين سـالنهاى INYへ LAY。

 بى قاعدگي تحولى بودهاست كه در بايان سدهى هجده و و ابتداى سدمى نوز
 سازوكارهاى تنبيه شيوهى جديد عملكرد خود را يا يافت اما اين فرايند هنوز راهى دراز

تا تكميل و پايان يافتن داشت. كاهش تعذيب گرايشى بود كه در دگـرگونى عـظيم







 كيو تين را در محوطهى زندان مستقر كنند و از ديد عموم خارج ساز سازند (بس از اعد اعدام

 سانته در I IVVY)، شاهدانى كه صحنهى اعدام را روايت كنند مورد يـيخيرد قانونى قرار
 بماند. با اشاره به بسيارى از احتياطها و ملاحظه كارىهان، مى توان دريان دريافت كه مرگِ كيفرى حتا امروزه هم در اساس يكى نمايش است، نمايشى كه بايد به واقع ممنوع

در چنگگ و قبضه بودنِ بدن نيز در ميانهى سدهى نوز ديردهم كاملاً از ميان نرفت. بدون شك، كيفر ديگر بر تعذيب به منزله تكنيكي درد [جسـمانى هدفِ اصلى كيفر از دست دادنِ دارايى يا حقوق بود. اما مجازاتى مانند كار اجبارى يا يا حتا زندان ـمحرومميت صرف از آزادى ـ هرگز بلدون مكملى تنبيهى كه به خود بـر بدن مربوط مىشد كارايى نداشّت: جيرهبندى غذايى، محروميت جنسى، تنديّ تنبيه بـدنى،
 در واقع، زندانى كردن در صريحترين سازوكارهاى خود همواره حدى از درد بدنى را
 ندامتگاهى مى شـد (اينكه زندان به اندازهى كافى تنبيهى نيست و زندانـيـيان در كــل
 امر مسلم حكايت داشت كه هيجگاه بهصراحت رد نشد: درست و عادلانه آن است كه

PY بدن محكومان



 نظام كيفري غيربدنى جاگرفته است.
*
كاهش سختگيرى كيفرى در سدههاى اخير براى تاريخنگاران حقوق بديدهانى




 اگر كيفرمندى در سختگيرترين شكله هاى خود ديغر متوجه بدن نيست، چس بر بر
 IV\&。
 [كه بر آن حنگگ انداخته مىشود



 خون، جاى خود را واگذار كردند. شخصيت جـي

 دندانهاى خود را بر اين واقعيتِ بىىبدن فرو كند.

[^0] نتيجه كيرىيّ بيّس از حد عجو لانه است. درست است كه تنبيه امروزه نقط ارشاد
 سرتاسر كيفرمندى مدرن دنبال كرد.


 مـجاز ـ همه و همه بدون شـى در دو سدهى گذشته تغيير گســتردمایى كـردهاست؛

 خانهى ارباب و قاحاق ديگر آنقدرها جرمى سنگين بهشمار نمى آمدلـ اما شايد ايد اين
 سدمى بعد، نوعى ثبات را حفظ كردهاست. در عوض، "اجرمه" يـعنى ابــزهى كـنـن كيفرى عميقاً تغيير كردهاست: اين تغيير بيشتر در كيفيت، ماهيت و به نوعى جر در هرى كه عنصر قابل تنبيه از آن ساخته مى شود ايجاد شدماست تا تا در تبيين صورى جرم. در
 داشتهاست. تحت نام جرمها و جنحهدها نه تنها ابزّههاى قضايي تبيين شده برا براساس قانون مورد قضاوت قرار میگيرند، بلكه در همان حال، هوسهاى بودنها، معلوليتهاى بدنى



 شود و براى تعيين آن است كه ارادمى مجرم جقدر در جرم دخيل بوده انـاست. اما اين
 قضاوت و تنبيه مىشوند. اين سايهها از طريق (اوضعيتها و عللِ مخففه در تعيين مجازات) قضاوت مى وشوند، وضعيتهايى كه نه تنها عناصر (شرطى" عمل، بلكه حيزى كاملاً متفاوت را كه از لحاظ قضايىى نمـى تواند بهصورت ضـابـابطه درآيـد در

داورى وارد مىكنند، يعنى شناخت از مجرم، ارزيابى از او، آنجه مىتوان دربارهى مناسبات ميان او و گذشتهى او و جرماش دانست و آنجه مىتوان در آيـنده از او انتظار داشت. همجنِين، اين سايهها توسط بازي


 كه به بهانهى توضيح عمل، در واقع، شيوههايى براي تو توصيف و و تبيين فردند. اين
 بلكه قادر به زندگى" كند آن هم (ادر عين رعايت قانون


 مىشوند ([تـدابــيرى هـمجّون] مـمنوعيت اقـامت، آزادى مشـروط و تـحتنظر، قيموميت كيفرى، درمان اججبارى پزشكى)، و هدف از اين تدابير مـجازاتِ خــاتلاف






 بازجويى اوليه گرفته تا حكم و بِيامدهاى




 نه تنها بر جرمها بلكه بر افراد، نه تنها بر آنَهه افواد انجام

























 مجرميّت رابه يكى مجموعهى بيجيده و و غريبِ علمى-قضايـي


بد
جنون صرفاً در مادهى و\& مطرح شد. اين ماده مىگويد كه اگر خلافكار به هـنگام

 مرتكب مجنون است نه شدت عمل او را تغيير مى داد و نه كيفر او را تخفيفس مىد داد؛

 اين تشخيص آيين دادرسى را متوقف مىكرد و حنگال عدالت را بر مرتكبِ جـرم



 بايد موجب منع قرار پيگرد شود، با اين حال، دادكا

 است اما نبايد مجازات شود بلكه بايد حبس و درمان شود؛ نه تنها مجرم اسر است بلكه
 سخنان انبوهى از بيهودهگويى هاى قضايى بود. اما همين امر نقطهى آغ آغاز تحولى بر بود



 ديوانهاى جنايى عموميت يافته و گـ كاه تا دادكاههاى جزاي


 بگوييم تمامى اين عمليات از بيرون تضاوتى موجه را را شكل داد دادراند؛ اين عمليات
 اوليهى مادهى 94، جنون جرم را محو كند، اكنون هر جرمى و حتا تا حدودى، هر

 صرناّ تضاوتى در مورد مجرميّت، [لهعبارتى،



 دادرسى كيفرى و اجراى حكم در هم مى لولند.


















 آيا متهم خطرى براى جامعه دارد؟ آيا قابل مجازات كيفرى است؟ آيا درانيا دمانذير يا

## بدن محكرمان

قابل سازگارى مجدد است؟ اين پرسشها نه ارتباطى با مادهى \& \& دارند نه ارتباطى
 نيست. اين ثرسشها فقط به اجراى كيفر، ضرورت آن، فايدهى آن و تأثير و كارايى
 نكته را مىدهد كه آيا برای حبس، بيمارستان روانى مكانى مناسبتر استى است يا زندان، آيا بايد حبس كوتامدلت باشي







 بزرگى سدههاى هجده و نوزده تبيين شده بود، فرايندى فراگير قضّات را به قضا
 كردن سوق داده شدند؛ و قدرتِ قضاوت كردن تا حدودى به مراجعى غير از قضّاتِ
 برون-قضايى [extra-juridique] شد. ممكن است گفته شود كه در اين امـر چــيز فوقالعادهاى وجود ندارد و اين تقدير قانون است كه كمكم عنصرهاى بيگانه و بيرون




 عمليات صرفاً تنبيهى قانونى باشند اجتناب كندي




 بىوقفه در نظامهاى غيرقضايى. عدالت كيفرى ناكزير است از نو توسط دانش تبيين شود.
چس در زير اين ملايمت فزايندمى مـجازاتها، مى توان جابهجايى نقطهى كاربرد


 مىگيرند و با روش قدرت تنبيهى درهم مى يـيحند.




 تحول قواعد حقو قى يَا تحول آيينهاى دادرسى كيفرى بسنده كنيم اين خطر وانـر وجود







 كامل از ائرهاى مثبت و احتمالى آنها، حتا اگر اين ائرها در نگاه نخست حاشيهانى

[^1]بدن محكومان هr
باشند. بنابراين درنظر گرفتن تنبيه بهمنزلهى يكى كاركرد پیجِيدهى اجتماعى.
 شاخصههاى ساختارهاى اجتماعى؛ بلكه بهمنزلهى تكنيكهايى كه ويزگى خـى خود را
 دورنماى تاكتيك سياسى.





千F. بررسى اينكه آيا ورود روح به صحنهى عدالت الت كيفرى و و همراه با آن، الحاقِ
 محاصروى خودِ بدن توسط مناسبات قدرت نيستي







اما ادعا نمىكنم كه من نخستين كسى هستم كه در اين راستا كار كردهاست.'

## *



 نورا ياد كنم.

مىتوان شمارى از نكتههاى اساسى راهنما را الز كتاب بزرى روشَ روه و كيرشُهايْمر
 منحصرأ) شيوهاى براى مجازاتِ جرمهـا متناسب با شكلهاى اجتماعى و نظامهاى سياسى يا يا عقايد و باورها










 آنها انجام مىگيرد).

 بدين ترتيب، نقش سازوكارها








[^2]YY بدن محكومان
كرفت. بدون شك، نكتههاى بسيارى در مورد اين رابطهى دقيت و تنگاتنگ وجود دارد كه بايد گفته شود.



 نيروهاينش، و فايدهمندى و مطيع بودن و توزيع و فرمانبردارى اين نيروها. بهطرر


 تاريخى از بدنها نگاشت؟
 نوعى جمعيتنگارى يا آسيبشناسى تَاريخى مطالعد كردهاند؛ آنان بدن ران را جايگاه نيازها و اشتياقها، مكانِ فرايندهاى فيزيولوزيك و سوخت و سازها وها [متابوليسم]،



 داد. ' اما بدن مستقيماً در حوزهاى سياسى جا دارد؛ مناسبات قدرت بر بدن حنڭالى الى
 مىكند، تعذيباش مىكند، آن را ملزم به انجام كارهايى مىكند، به إجراى مراسمى


 اما بدن تنها در صورتى بممنزلهى نيروى كار درمى آيد كه در چنگال و قبضهى نظام

1. Cf. E. Le Roy-Ladurie, "'histoire immobile" ["تاريخ بىحركت)], Annales, mai-Juin 1974.








 نيروهاى بدن وجود داشته باشد كه حـي





 معينى از نهاد مى توان جا داد اد، نه در دستگا




 نيروهاى شان جا مىيكيرد.






بدن محكرمان
مناسباتِ همواره در حالِ كسترش و فعاليت ديد؛ مستلزم آن است كه نبردى دائمى الگوى اين قدرت دانسته شود و نه قراردادى كه معالم







 است كه اين روابط تا اعماق جامعه بيش مىروده، كه اين روابط در روابط ميان دولت و شهروندان يا در مرز ميان طبقات جا ندارد و و اين روانـ










 كرفتار شده، مى گذارد.


 بايد از اين باور دست كشيد كه قدرت ديوانه مىكند و دست كشيدن از قدرت يكى از

شرايط دانايى است. بلكه بايد پذيرفت كه قدرت دانش را توليد مىكند (و نه صرفاً با با




 اساس سوزْه [فاعل]





 را تعيين مىكنند.














منظور جا دادن تكنيكهاى تنبيهى در تاريخ اين بدن سياسى است ـ اس اور اه اين






 حفظ مى شود؛ حول اين دوگانگى كه در اساس به الگوى مسيحيت نزديكى است،
 شاه را از اقتضاهاى تاج و تخت متمايز مىكتند و در عين حال به آن بِيوند مى دهند،




 كسانى نشان دارد كه محكوم به تنبيه شدناند. محكوم در تيرهترين منطقهى قلمرو










1. E. Kantorowitz, The king's two bodies, 1959.

روح واقعيتى دارد، و همواره باعملكردِ قدرت، در حيرامون و بر سططح و درونٍ بدن




 بيشتر زادمى رُرشى هاى تنبيه و مراقبت و مجازات و اجبار است. اين روح واقعى و






 اخلاقي انسانگرايى [اومانيسم] شكل كرفتهاند. اما نبايد دجار ديار اشتباه شد: برخلاف


 بمراتب عميقتر از خويش است. اروح"ى كه در او ساكـن
 إعمال مىكند. روح معلول و ابزار كالبدشناسى سياسى است؛ روح زندان بدن است.

## *



 هدفـها، شعارها و مسير آنهـا جـيز نـاسازهایى [paradoxal] وجـود دارد. ايـنها شورشهايى بود عليه تمامي مشقتِ جسمى در بيشُ از يكى سدمى كذشته: عـليه

FF بدن محكومان
 همحْنين شورشهايى بود عليه زندانهاى نمونه، عليه داروهاى آرامبريخش، عليه در انزوا قرار دادن، عليه خدمات پپشكى يا آموزشى. آيا هدفههاى اين شورشها







 بيش از اندازه خشن و يا بيش از اندازه ضدعفونى، بيش از اندازه ابتدايى يا بيش از





 زمانستيزى [anachronisme] ناب بنويسم؟ اگر مـنظور از زمـانستيزيْ نگـارش
 نعارشَ تاريخِ حال است، آرى.

 بازسازى اين بديدهى كلى را بيش از اندازه طرحّكونه [شماتيكى] ميكند.

## فصل دوم

## نمايش تعذيبها

 بود. اين فرمان پايگانبندى مجازاتها را بدين ترتيب وضع كرد: المرگ، اسـتـنـطاق راق همراه با شكنجه تا كسب حجت و دليل، زندان با اعمال شاقه، شلاق، اعتراف بـا بـه

 محكوم تغيير مىكرد. اركيفر مرگ تمامى اقسام مرگ را شامل مىشود. ممكـن است برخى به دارزدن مسكوم شوند، برخى ديگر دست يا زبانشان



 سبس سوزانده شوند؛ برخى زبانشان بريده يا سوراخ شود و بعد زنده زنده سوزانده شوند؛ برخى با حهار اسب كشيده شوند، برخى سرش شران تطع شود و و سرانجام برخى سرشان خُرد و شكسته شود.
 اخطار، توبيخ، زندان كوتامملت، ممنوعيت ورود به منطقشاى معين، و سـرانـجام

[^3]مجازاتهاى نقدى - جريمه يا ضبط اموال.
 كيفرى فاصلهى زيادى وجود داشت. تعذيب بههيجرو رايجترين كيفر نـبود. البـته ممكن است امروزه از ديد ما، نسبتِ حكمهاى مرك در در نظام جزايى عصر كلاسيك

 فلانْذُر از ميان

 سختگيرىهاى نظام جزايى معمول مى يافتند، خه با امتناع از پيگرد جرمه مجازاتهايى بيش از حد شديد و سـنگین را مـىطلبيد، چـهـه بـا تـغيير و اصـلاح توصيف قضايي جرم؛ گاهى نيز خودِ قدرت سلطنتى تعيين مىكرد كه چخنين فرمانِ
 شامل تبعيد يا جريمهى نقدى بود: در حكـمهاى قـضايىیى هــمحتون حكـمهماى تضايى شاتوله (كه نقط با جرمهاى بسيار سنگين سر و كار داشت) بيش از نيمى از كيفرها بين سالهاى IVQD تا IVAQ شامل تبعيد بود. اما بـخش اعـا اعـظمى از ايـن كيفرهاى غيربدنى با كيفرهايى الحاقى و ضميمهاى كه شامل شامل حدى از تعذيب بود همراه مىشد: نمايش در ملأعام، جيلورى، طوق، شلاقي

 بيشاريش با نمايش در ملأعام و زدن داغ همراه بود؛ كاهى همراه مى شد. تعذيب نه نقط در اعدامهاى بـزرگ تشــريفاتى بـلكه در ايـن شـكـل

1. Cf. l'article de P. Petrovitch, in Crime et criminalite en France XVII, XVIII siecle, 1971, p. 226 et suiv.
2. P. Dautricourt, La Criminalité et la répression au Parlement de Flandre, 1721-1790 (1912).
٪. و اين همان جيزى است كه شوازُل دربارهى بـبانيهى ســوم اوت IV\&F در مـورد ولگـردان بـه Choiseul, Mémoire expositif. B. N. ms. 8129 Fol 128-129. آن اشاره كرد:

ضميمهالى نيز سهم مهم خود رادر نظام جزايى آشكار مى كرد: همـى كيفرهاى تقريباً شديد بايد با شكنجه همراه مى شـدر تعذيب چیيست؟ زُوكور در مقالهاى در دانش نامه [Encyclopédie























 تدمتى طولانى داشت. به علاوه، تعذيب بخشى از يكى آيين است. تعذيب عنصرى
 نشانه كذارى كند: هدف از تعذيب آن است كه جه با زخمىى كه بر بدن بر جا میى بذارد







 نيست، [للكه] اين خودِ مراسم عدالت است كه در نيرويش آشكار مى

 در كنار جادهها به نمايش گذارده مىشود. عدالت در وراى تمامى دردهاى ممكن، بدن را تعقيب مىكند.



 تمامعيارى از قدرت به كار گرفته مىشود.

## *

بدن تعذيبشده نخست در مراسم قضايىيى جا مىیگيرد كه بايد حقيقتِ جرم را در برابر ديد همڭان توليد كند.
 تمامى آيين دادرسى كيفرى تا زمان صدور حكم مخخفى مى ماند: يعنى نه تنها براى

عموم بلكه براى خود متهم نيز تاريك بود. آيين دادرسى بدون متهم يــا دستكـم




















faits justificatifs **
است (فرهنگ حقوقى كاتبى). - م.

 استغاده كند با نه. اخلاق شناسي تمامعيار در رياكارى تضابى.
2. P. Ayrault, L'Ordre, formalité et instruction judiciaire, 1. III, chap. LXXII et chap. LXXIX.

برابر عدالت بادشاه، همهى صداها بايد خاموش شود.
 مخفى كارى حتا مستلزم تبيينِ الگويى سفت و سخت براى انـي اثبات كيفرى بودي سنتِ







 خنجرى برهنه و خونين در دست ديدهاند كه از همان مكانى خار اري

 نكرده، مىتوان آنها را درست و حقيقى تلقى كرد (حجت (انيمه كامل) مانند تـنها بك شاهد عينى يا تهديد به مرگ يیش از ارتكاب قتل)؛ و ورانجام "(قراين) كه فقط شامل رأى و نظر مردم است (شايعه، فرار مظنون، آشفتگى مظنون
 بلكه كاركردى عملى دارند. نخست به اين دليل كه هر يكى از اين نشانهها، در خود و
 مى موانند هر محكوميتى را بهدنبال داشته باشند؛ حـد
 نشانههاى ناكامل و خفيف براى دادن حكم عليه مظنون، انجام تحقيقات بيشتر در مورد او يا تحميل جريمدى نقدى بر او كافى بود. دوم بر به اين دليل كه اين تمايزها مطابت قواعد دقيتِ محاسبه، با يكديگر تركيب مـى اشوند: دو حـجت نـيمه كـامل

1. D. Jousse Traité de la justice criminelle, 1771, I, p. 660.
2. P. F. Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, 1757, p. 345-347.

مى توانند يك حجت كامل را تشكيل دهند؛ قراين به شرط آنكه جند تا تا باشند و با

 حجت كامل باشند. بس يك حساب كيفرى وجري




















1. Poullain du parc, Principes du droit français selon les coutumes de Bretagne, 1767-1771, t. XI, p. 112-113. Cf A. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, 1882, p. 260-283; K. J. Mittermaier, Traite de la preuve, trad, 1848, p. 15-19.
(0) نمايش تعذببها

برانگگيز رسـد: گـويى عـدالت نـبايد از قـواعــد حـقيقت مشـترك پـيروى مـىكرد:


 تحتيق كيفري كتبى و مخفيانه و تابع قواعدى سفت و سخت براى براى فراهم آوردن
 از همينرو، گرجه در حقوق در معناى دقيق كلمه، تحقيق نيازى به اعتراف ندارده امـ امـا اين روش ضرورتاً به اعتراف گرايش دارد. به دو دليل: نخست اينكه اعتراف چِنان



 و ثحرايش راكنار بگذارد و به بيروزى ريى واقعى بر متهم بدل شود، و و حقيقت تمامى


 نيست كه بدكاران بهدرستى تنبيه شوند. بايد در صورت امكان، آنان خود به قضاوت دربارمى خويش بنشينند و خودشان ران را محكوم كنتد.

 كتبى و مخخفيانه است. از هـمين رواست كـه روش اسـتنطاق بـا فشـار و شكـنجه [inquisitoire]
 اعترافـ در محاسبهى كلى حجتها وارد شود؛ تأكيد مىشو د كه اعتراف جّيزى بيش

1. G. Seigneux de Correvon, Essai sur l'usage, l'abus et les inconvenients de la torture, 1768, p. 63.
2. P. Ayrault, l'Ordre, formalité et instruction judiciaire, I., chap. 14.

از حجتى در ميان ساير حجتها نـيست: اعـتراف بَيّينه نـيست؛ اعـتراف در مـيان حجتها، محكمترين حجت نيست و نمىتواند بدتنهايى به محكوميت بينجامل،

 كه چيزى جز اعتراف مجرم در دست نداشته باشد، بايد به تحقيقاتى تكميلى بيردازد. الما از سوى ديگر، اعتراف بر هر حجت ديگرى برترى دارد. اعتراف تا حدودى فراتر از حجتهاى ديگر است؛ اعتراف كه عنصرى در محاسبهى حقيقت است، همجرنين عملى است كه متهم با آن اتهام را مى یذيرد و به صحْتِ آن اقرار مـى دكند. اعـترافُـ
 آيينِ توليدِ حقيقت كيفرى شركت مىكند. همانگونه كه حقوق قرون وسطا مىگِت






 همراه شود. اعترافُ خيزى از معامله رادر خود حفظ مىكيكند و از همين رواست كه بايد شاخود انگيختهه باشد، در برابر دادكاهِ صلاحيتدار بيان شود، با آكـاهى كـامل انجام كيرد، بر چحيزهايى ناممكن استوار نباشد و و غيره. آيين دادرسى متعهد مىشود؛ او حقيقتِ تحقيت را المضاء مىكند.




> شدهباشد يا به ميل خود اعتراف كردهباشد.،]]
 باشد و در برابرِ طرن دعرى اعتراف كند. نكاه كنبد به:
J. Ph. Lévy, La Hiérachie des preuves dans le droit savant du Moyen Age, 1939.

اين دو تهلو بودنِ دوگانهى اعترافـ (عنصرى از حجت و المثناى تحقيق؛ معلول





 سدمى هجدهم، شكنجه بهمنزلهى بقاياى بربريتِ عصرى ديغر تقبيح شدر نشا نشانهى










 عبارت است از توليد حقيقت با سازوكارى متشكل از دو عنصر ــ عنصر تحقيقات



:système accusatique.*


كاتبى).-م.

انتقادهاى ريشهاي بسيار اندكى بر شكنجه وجود خواهد داشت ساده براى احتياط كارى داده مى شود: ا(شكنجه ابزارى است خطرنا



 بر اين اساس مى توان عملكرد شكنجه را تعذيب [براى دستيابى بهـ] حقيقت ديد. نخست اينكه شكنجه راهى براى بيرون كشيدن حقيقت به هـر قـيمتى نـبود؛ ايـن



 بازجويى مىكند، همگى بر بر مبناى آداب و رسوم گوناگون









1. مسهو رترينِ اين انتفادها انتقاد نبكلاس در كتاب زبر است:

Nicolas: Si la torture est un moyen a verifier les crimes, 1682.
[ آبا شكنجه راهى براي اثبات جرمها/ست].
2. Cl. Ferrière, Dictionnaire de pratique, 1740, T. II, p. 612.
 زُولى دو فُلُوى ابن تحقبق را خلاصه كرد:
B. N., Fonds Joly de Fleury, 258, vol. 322-328.

DQ نمايس تعذيبها

درجهى شكنجه نمايش ابزارها بود. در مورد كودكان و سالخوردگانٍ بالاى هفتاد سال








 اصلى، همهى ورقها [ى بازى] خــود را نگـه مـيداشت. Omnia citra mortem



 كيفرى بود؛ [در چنين حالتى] عدالت در اين نبرد بازنده خواهد بود: اكر حجتها



 مى توان در پس جستوجورى مصرانه و ظاهرى برایى دستيابى سريع به حقيقت،


 برائت او است. در روش شكنجه، درد و رويارويى و حـقيقت بـا يكـديگر رـيـيوند
.بارت داخل برانتز در متن ترجمهى انگلبسى آمدماست. . م.

1. G. du Rousseaud de la Combe, Traite des matieres criminelles, 1741, p. 503.

خوردهاند: آنها بهطور مسترك روى بدن عذابديده كـار مـىكنند. جستوجــرى

 ديگرى حقيقت راطبق آيين قضايى ॥توليد مىكند). در شكنجه براى كرفتن اعتراف، هم تحقيق وجود دارد و هم جنگيِ تن به تن. كويى در شكنجه، عملى تحقيقى و عنصرى تنبيهى در هم مـى آميزند. و ايـن





 به كار برد؟ دليل آن در شيوهایى است كـه عدالت كيفرى در در دوران كلاسيكى به كمكى آن




 بنابراين، نيمهـ حجت هر قدر هم كه ناكامل بود مظنرن را بـى
 نسُاندهندمى كسى بود كه (اندكى" مجرم است. مختصر آنكه اثبات كيفرى از نظامى

 نتيجه، درجهاى از تنبيه رادر برداشت. حنين فرد مظنونى همواره سزاوار

 شكل محدودى از كيفر. اكر فرد مظنون همجنان مظنون مـيمـيماند، ايـن دليـلى بـر بىگناهى اش نبود، بلكه تا اندازمایى تنبيه مىشـد. وقتى درجهاى از قرايـن بـهدست

مى آمد، از لحاظ قانونى مى شد از روشى كه نقشى دوكانه داشت استفاده كرد: آغاز

 هجدهم در اين اقتصاد غريب عمل مىكردي، اقتصادى كه در آن، آيينِ تولبدكننـندهى


 بخشتى از مجرميت، درد بقاعدهى شكنجه

و هم يك عمل تحقيقى.

## *

اما اين بيوند دو آيين از طريق بدن، [بهعبارتى] آبات حجت و صدور

 محكوميتاش و حقيقت جرمى راكه مرتكب شده حمل كند. بدنِ نشان درانـ داده شده و و





 محكوم كذاشته شده بود: حرخاندنِ او در خيابانها، نصب اعلانِيانى بر پشت، سينه يا يا















 حقيقت را داشتند. بسيارى از اين مهلت براى بهدسبت آوردن اندكى زمـان انـان اسـتفاده





 بازگردانند و سرانجام در آنجا به جرم خود اعترافـ كرد و و د حتا اقرار كرد كه مرتكب



 فرانسو ابيلييار، صندوقدار كلِ بستخاندها سال IVVY همسرش را به قتل رساند؛ جلاد مى انواست صورت او او را بيوشاند تا از
 من تحميل نشده كه مردم مرا نبينند... او همحجنان لباس عزاى همسر رابه تن داشت...

[^4]




 كيرايي بك اعترافِ علنى و طولاني را دا داشتهباشاشدي







 مجبور شد خنجر كو جكى مشهور رش راكه بار با آن اقدام به سو

 ابوطيقايى تمامعياره، بود.





1. S. P. Hardy, Mes loisirs, t. I, p. 327

> (نفط جلد اول به جاب رسيدهاست).
> r. بايگانى شهردارى نانت: نگاه كنيد به:

Archives municipales de Nantes, F. F. 124.
P. Parfouru, Memoires de la societé archéologique d' Ile-et-Vilaine, 1896, t. XXV.

حكمهايى از اين دست صادر مى شدي: يكـ دختر خدمتكار در كامبره به جـرم قتـل




 ديدكاناش به آتش اندازد، و سيس بلافاصله با همان ساطورى كه دو دو دو لالوى مذكور را به قتل رسانده بود، خهار ضربه بر او وارد كند، ضربهى اول و دوم در بر سر، ضربهى








 بالاى قابيرق، همانند هر جان كندنى، حقيقتى را بيان مىكرد، اما با با شـدتى بـي بـيشتر
 جان كندن در نقطى اتصالِ قضاوت انسانها و قضاوت الهى روى مى دداد؛ و نيز بان
 مىكرفت. دردهـاى تـعذيب تـداوم دردهـاى شـكـنجهى مــدماتى در اسـتنطاق و بازجويى بود؛ با اين حال، در شكنجه-بازجويى بازى به ثايان نرسيد

 مى انداخت؛ تعذيب چگونگى اين كيفرها را نشان مىداد؛ تعذيب صحنهى نمايش

1. Cite in P. Dautricourt, op. cit, p. 269-270.

دوزخ بود؛ فريادهاى مسحكوم، طـغيان او و كـفرگويىهايش دلالت بـر سـرنوشت


 شود. قساوتِ تنبيهِ زمينى از كيفرِ آينده كسر مى وشود
 نيست كه خداوند مجرم را در دست انسانها رها كردهاست؟ و و اين دردهــا آمـرزش

 كه خداوند مى





 نمى خواست از بدن جدا شود، همگى نشانههايى بودند: كسى اپشش ساع

 احساس يكى مسيحى راستين" جان داد پو صادقان رانهترين ندامت را را ابراز كرده؛؛ كسى




 اختلال شد؛ او به هنگام به دار آويخته شدن كاملا ديُ ديوانه بود

[^5]






 دادرسىيى باشد كه حولِ حقوقِ سهمگين بادشاهى و بيگگرد و م بخفى يارى سامان يانته است.

## *

همجنين، تعذيب تضايى را بايد بهمنزليى آيينى سياسى دركى كرد. تعذيب حتا در موارد كم امميتتر، بخشـى از مراسمى است كـه تـدرت بـا آن خـود را نــــايان مى سازد.







 بادشاهى جارى باشد ضرورتاً بايد بـطور مستقيم از سوى شاه صاني

## 1. P. Risi, Observations sur les matières de jurisprudence criminelle, 1768, p. 9,

Cocceius, Dissertationes ad Grotitum, XII, § 545.
 ميان دو رقيب نبود؛ دخالتِ چادشاه حتا بسيار فراتر از كنشى براى واداشاشتن به احترام و رعايت حقوق هر فرد بود. دخالت بادشاه باسخیى بود دندانشكن و مستقيم بـهـ كسى كه به او اهانت كرده بود. (إعمال قدرت پادشاهي در تنـي يكى از اساسىترين بخشهـاى اجراى عدالت است. جبران خسارت يكى دانست يا حتا با آن اندازهگيرى كـرد؛ هــــيواره بـايد در تـنبيه دستكم سهمى كه سهم شاه است وجود داشته باشد، و حتا هنگامى كه اين سهم با جزاى تعيين شده تركيب مى شود، باز مهمترين عنصر در تسويه حساب كيفري جرم



 وارد آمده بود.

 كه در حقوق رومى تحت عنوان merum imperium [قدرت محض] از آن سخن رفته است، حقى كه بر مبناى آن شاه بـا دادن فـرمان تــنبيهِ جـرم، مــو جبب اجـراى
 عمومى بود چحون نيروى جسمى-سياسي بادشاه به نوعى در قانون حضور داشت
 تمايل دارد با تنبيه كسانى كه ممنوعيتهايش را زيريا كذاردهاند، از تحقير اقتدارش
 قضايىى، نيروهاى فعالِ انتقامْ حاكم است.

1. P. F. Muyart de Vouglans, les lois criminelles de France, 1780, p. XXXIV.
2. D. Jousse, Traite de la justice criminelle, 1777, p. VII.
3. P. F. Mauyart de Vouglans, les lois criminelles de France, 1780, p. XXXIV.

يس تعذيب كاركردى قضايى-سياسى دارد. تعذيب مراسمى است براى احياء و
 سلطنت را با نمايش آن با همهى درخششاش الش اعاده مىكند. اعدام در ملأعام هر قدر



 مى مازد. هدف تعذيب برقراري تعادلى دوباره نيست، بلكه هدف آن عيان سانير برانتن






 با شكستن قانون به خود شخص شاه آسيب رساندهاست؛ و اين خودِ شخصص شاه
 محكوم جيره مى شود تا آن را داغ خورده، شكست خور رده و شكسته شده نشان نشان دهد.
 حقوقدانان سدهى هجدهم سر مر بحث ور و جدل را را با اصلاحگرايان باز كردند، تأويـلى محلود و (امدرنيست)، از شقاوت جسماني كيفرهاى قانونى أرائه دادنـد: كـيفرهاى الى سفت و سخت و شديد از آنرو ضرورى است كه درس عبرت بايد عميقاً بر قلب







محوناشده از عصرى ديگُر نبود. بىرحمىهاى تعذيب، نمايش آن، خشونت بدنى، بازى لگام گسيختهى نيروها، مراسم دقيت، و خلاصه، دستگاه تمامعيار تعذيب در عملكرد سياسي نظام جزايى جا داشت
بر اين چايه، مىتوان برخى از ويزُگى هاى آيينِ تعذيب را فهميد. و بيش از هـر
 هيج چيز نبايد از اين فتح قانون رنهان مىماند. مراحل آيينِ تعذيب از لحاظِ سنتى










 نابود مىكرد. يكى دستگاه تمامعيار نظامى حول تعذيب وجود داشت: سواره نظام، كمانداران، نگهبانان، سربازان. البته هدف از اين دستگاه جلوگيرى از هرگونه فرار يا




 يا به عبارت دقيقتر، عدالت بهمنزلهى قدرتِ جسمى و مادى و مهيب پادشاه در اين

[^6] قدرتِ خود را به قانون مى بخشـيد.



 رقم خورده بود؛ [و از سوى ديگر] اعدام در ملأعام بايد قدرت بـى انداندازهى بادشاه را
 برگشتنإذير نيروها بخشى از كاركردهاى تعذيب بود. بدن محو شده


 برانگيخت، گواه اين گفته است؛ تعذيبى بهظاهر ناسازكون، چورن تقريباً كاملاُ پِ از



 آنكه دعاى خيرى براى او خواند، بیدرنگا جار جلاد با جماقى آهنى از آن نوع كـه در سلاخخخانهها استفاده مى شسود، ضريها بهطورى كه او جان سبرد: بلافاصله جلاد مأمور مرگ [mortis exactor]كه حاقوى




 مى تواند حنين منظرهاى را نگاه كند.ل!' در اين صحنهها كه بهوضوح قصابى را تداعى

[^7]SV نمابش نعذيبها
مى كند، ريز ريز كردنِ بدن به نمايش بيوند مى خورد: هر قطعه روى ييشخوان قصابى قرار مىگيرد.


 ضابطهمند، زيرا عرف، و نيز اغلب بهصراحت، حكم مراحل اصرد اصلى آن را تـعيين و تجويز مىكردند. بااين حال، تعذيب حيزى از نبرد را حفظ كرده برد برد. جلاد نه تنها









 اكر جلاد ناكام مىماند، اگر نمىتوانست آنطور كه بايد (اعـذابديـــدهه) را بكشـدل،
 دستور، عذابديدهى مورد نظر را حهار شقه كند و مجبور شد او را با حاقو قـو

1. J. de Damhoudère, Pratique judiciaire ès cause civiles, 1572, p. 219.


 جندبن و جند بار كنك زد. سبس رو به جمعبت كرد و با لحنى تمسخخرآميز ركبكترين حرفـها
را بر زبان آر رد.)
 R. Anchel, crimes et chatiments au XVII' siecle, 1933, p. 62-69. كنيد به:

تطعه كند؛ در نتيجه، اسببهاى بدكار گرفته شده در تعذيب راكه بـه او وعـده داده










 همجون سربِيون و بلكـستون در ميانهى سدهى هجدهم بر بر اين نكته اصرار داشتند

 رويارويى با محكوم تقريباً بدمنزلهى قهرمانِ شاه بود. با باين حال، فهرمانى اعتران



1. Cf. L.Duhamel, Les Exécutions capitales à Avignon, 1890, p. 25.

Chassanée, Consuetudo Burgundi, fol, 55. بَ. برای مثال دز بورگونی. نگاه كنبد به:
3. F. Serpillon, Code criminel, 1767, t. III, p. 1100.




Blackstone, Commentaries on the laws of England, p. 199. (trad française, 1776, p. 201).

ممنوعيتهايى كه اين „وظيفهى بسيار ضرورى") و با اين حال، „خلافِ طبيعت") را احاطه مىكرد بهخوبى شناخته شده بود. جلاد به يكى معنا نه تنها شمشير شار انـا نبود













 قدرتى كه مىتواند هم قانون و هـم انتقام رابه تعليت در آورد، حضور دارد ارد. تنها او بايد

 خود سلب نكردهاست؛ او اين قدرت را بهتمامى براى خود حفظ كرده بود تاكيفر را لغو يا سنگين كند.

1. Ch. Loyseau, cing livres du droit des offices, ed, de 1613, p. 80-81.

2, Cf. S. P. Hardy, 30 janvier 1769, p. 125 du volume imprime; 14 dec. 1779, IV, p. 229; R. Anchel, Crimes et chatiments au XVIII sièle, p. 162-163.


 مىكند.

بايد تعذيب را آن كونه كه كماكان در سدمى هجدهم بهصورت آيين در آمده بود، بهمنزلهى عملياتى سباسى درنظر گرفت. نعذيب از لحـي


 crimen majestatis

















 درخواست آب مىكرد كه به او ندادند. (اسرانجام قائممقام پليس درخواست كرد كه

*
شكى نيست كه وجود تعذيب به جيزى كاملاً غير از اين سازمانِ درونى مرتبط بود. حق با روشه و كيرشهايمر است كه تعذيب را معلول نظامى از توليد مى ونى ديدند










 بود، سختگيرى فرمانهاى بيشين را در برخى موارد تشديد كردي؛ پيوسور كه در ميان

 همخْون لاموئنيون تحميل كرد؛ كثرتِ شورشهِ در در ميانهى عصر كلاسيك، غرش نزديى جنگیهاى داخلى، و خواست پادشاه مبنى برابر مجلسها، همه و همه تأ حدود زيادى پايداري نظام كيفرى (اسختگيرانـها" را

توضيح مىدهند.
اين موارد براى توضبح نظام كيفري تعذيبى، دلايلى كلى و به نوعى بيرونىاند؛
 جسته-كريخته و منفردِ اعتراض عليه اين كيفرها را توضيح مـيدهند. امـا بـر ايـن

[^8]يس-زمينه، بايد كاركرد دقيق اين كيفرها را آشكار كرد. تعذيب از آنرو بسيار محكم



 مى شود كه جرم با ترس و وحستى يكنواخت ظاهر شود و از بين برود. هــمحتنين

 حقيقت_قدرت همحجنان در بطن تمامى سازوكارهاى تنبيهى بـاقى مـىمانـدا و در



 مفهومهايى باشد كه به بهترين وجه، اقتصادِ تعذيب را در روش كيفري يـيشين نشان





 در برابر ديد همگان آشكار كند، بايد مسئوليت اين بیرحمى را با بر عهده گيرد: تنبيه





 واقعیيتِ آنجه را كه تنبيه مـىشود تـعيين مـىكند. امــا جــيز بـيشترى نـيز هست:

بىرحمي يك جرم همحنين خشونتِ مبارزه عليه پادشاه است؛ و همين خشرنت
 ييشى گرفتن از اين خشونت، بر آن تسلط يافتن و چيرهشدن بر آن با زيادهروىيى









 ديگر نمىبايست ميان حقيقت و تنبيه رابطهاى جز بيامدِ قانونى وجود دانـي داشته باشدر.







 مى داد.
 بهيكد يغر بيوند مى خورند، نتيجهى قانون تصاصى كه كوركورانه پـذيرفته شده باشد

1. دو باسنوره دربارهى كيفر شـاهكُثها:
C. E. de Pastoret, Des lois pénales, 1790, II, p. 61.

نبود، بلكه معلولِ نوعى سازوكار قدرت دز آيينهاى تنبيهى بود، قدرتى كه نه تنها

 كاركردهايش در حفظ نظم از كاركردهاى جنغى





 قدرتى كه از نمايش دادنِ آييني واقعيتِ (اابر-قدرتي" خورد نيرو و جان مىگرفتي.

## *

اما در ميان تمامى دلايلى كه برمبناى آنها مجازاتهايى كه مفتخرانـه ادعـاى „انسانى" بودن داشت جايگزين كيفرهايى شد كه از (ابىرحمى) شرم نداشت، دئليلى
 دارد؛ و عنصرى از عملكرد آن و نيز اصلِ بـنظمي هميشِگي آن است.
 بىواسطهشان براى اجراى اين مراسمـ ضرورى است. تعذيبى كه همگان از آن با خبر

 مى مود؛؛ بلكه با برانگيختن احساسِ رعب و وحشت از طريقِ نمايش قدري تمام نيرو، خشـم خود را بر مجرم وارد مى آَرِد: آر آيين دادرسى كيفرى دشوارترين مرحله تحميلِ كيفر است؛ اين هدفـ و غايت و تنها ثمرهى آيين دادرسى از رِ رهگذر


1. A. Bruneau, Observations et maximes sur les affaires criminelles, 1715,
در بيشگفتارِ شمارْى صفحه گذارى نشـدهى بخشـ اول.

Vه نمايش تعذيبها
اما در اين صحنهى ارعاب [ترور]، نقش مردم دو يهلو است. مـردم بــمنزلهى
 ملأعام دعوت مىشیدند














 تعذيب را داشتند. محكوم كه براى مدتى طولى لانى در خيابانها معرض ديد عموم قرار مىگرفت، تحقير مى شد و بارها ترس و نـرتِ
 انتقام مردم فراخوانده مى شد تا در انتقام شـاه وارد شود. و و اين به هيجَرو به معناى آن آن

## 1. S. P. Hardy, Mes loisirs, I, vol. imprime, p. 328.

2. T. S. Gueulette, cite par R. Anchel, Crimes et châtiments au XVIIre Siècle, p. 70-71.
 جيز ندبدهاند شُكابت داشتند و فرباد سر مىدادند كه (اطنابههاى دارمان را به ما بس دهيد.) Cf. J. Laurence, A history of capital punishment, 1432, p. 71 et suiv.

نبود كه انتقام مردم بايه و اساس انتقام شاه بود يا شاه بايد به شيوهى خاص خرد خرده


 قايوق، است كه مردم آن را مرهون انتقام شاه بودند. (اخخدمتهى


 پرت كرد... در مرتبهى دوم در مورد مرتدان، خوراست ما ما اين است كـي كه آنان را دا در روز











 مى آورد و از اين خشونتها بـممنزلهى نشـانهى تـابعيت بـهرهبردارى مـىـكرد امـا بىدرنگّ، اين خشونتها را با امتيازهاى خاص خـر خود محدود مـيكرد.
 فراخوانده مىشدند تا مر مرعوب شوند، ممكن بود سربيجى خود از از تدرت تنبيهى را نشان دهند و كاه شورش كنند. جلوكيرى از اعدامى كه ناعادلانه تلقى مى شـدد، بيرون

[^9]نمايش تعذببها




 كودكربايیى روى داد و جمعيت ميخـي





 بسيارى را مىتوان يافت كه شورشا بود: اششورشهاى پاى قاپيو قيا، خُرد اما بـىشمار.

## 1. Marquis d'Argenson, Journal et Memoires, VI, p. 241. Cf. le Journal de Barbier,

 t IV, p. 455.













اين اغتشاشها در شُكلهاى بسيار ابتدايـى خود بـا فـريادهاى دلگـرمى و گــاه




 ناسزاهاى آن كسى را بشُنوند كه با لعن و نفرين كردنِ قضّات و قوانين و تــدرت و




 كسى جرأت نظر انداختن به آنها را مىداشـا

 شوربختىيى كه او را به [ارتكابِ] جرم كشـانده نداند، قضّات را بهدليل بربريتش ريان سرزنش نكند، كشُيش محراب راكه اين قضّات را همراهى مىكند لعن و نفرين نكند،
 فقط بايد قدرت رعبانگيز شاه را نشان مى داد، جنبهى تمامعيارى از كارناوال وجود

 سايهى بدكمانى را بر قانون مىافكند. فيلدينگ با تأسف به اين نكته اشاره مىكندي:


1. H. Fielding, An inquiry, in The causes of the late increase of Robbers, 1751,
p. 61 .
2. A. Boucher d'Argis, Observations sur les lois criminelles, 1781, p. 128-129.

من به هر آن كسى كه مراسم اعدام يا خرخاندن [در خيابانها] و حركت به سـيـي




 حاضرند و نگاه مىكنند، حتا در شديدترين انتقام بادشاه نيزِ همواره بهانهاى بـراى تلافىجويى و كينخواهى هست وتا




 به گفتهى يك صاحبمنصب تضايى، چحون فقيرترين قشرها حت دخالت در در در عدالت را نداشتند 「، بنابراين در همان جاي
 مى توانستند بهطور فيزيكى دخالت كنتند، يعنى با زور و وارد سازوكار تنبيهى شوند و و
 متفاوت تكرار كنند. عليه تفاوت كيفرها متناسب با طبقات اجتماع المى، بلواهواهيى رن
 بهدست ارياب محل، تلاش كردند كه قاتل را ديوانه جلوه دهند؛ ورد كشيش خود بسيار دلبسته بودند خشمگين شدند و در وهله بـهنظر مـىرسيد كــ مى خواهند با شدت بسيار بر ارباب خود بشورند و قصرش را بـ آتش كشند... همه

1. H. Fielding, loc. cit. p. 41.

متن داخل گبومه از روى متن انگليس نرجمه شـدهاستو در مـي متن ترجمهى فرانسرى متن داشيل

كمنر از آن به كُستاخى.11) -م.
2. C. Dupaty, Ménoire pour trois hommes condamnés à la roue, 1786, p. 247.

عليه اغماضِ مقامهاى تضا يى كه عدالت را از تنبيه جرمى بسيار منفور محروم كرده


 خدمتكاران از خانهى ارباب خود؛ كيفر مرگ براى خنين جرمى هـمواره نـارضايتى



 محكوم و به دارآريخته را بممراتب ناعادلانهتر مىكرد. اعـير اعدام اين خدمتكاران اغران اغلب



 به دار آويختن او شدند، و به مغازْى تاجر [يارحهـ] حمله بردند و و آن را تارابج كردند؛
 بافتنى به بدن ارباب خبيث كرده بود سه سال تبعيد شد. از امور قضايى بزركى در سدهى هجدهم سخن بر به ميان مى آيد كه روشنانديشى

 سخن بهميان مى آيد. درواقع، اين بلواها بهندرت از مان مقياس يك شهر و كُاه يك محلد
 یاكرفته در ميان قشرهاى بايين توجه قشرهاى بالاتر را به خود جلب مىكرد و اين

1. S. P. Hardy, Mes loisirs, 14 janvier 1781, t. IV, p. 394.
r. در مورد نارضاينى هاى ناشى از اين نوع محكوميت نگاه كنبد به: Hardy, Mes loisirs, t. I, p. 319, p. 367; t III, p. 227-228; t. IV, p. 180.
r. گزارش اين رويداد از:
R. Anchel, Crimes et chatiments au XVIII siecle, 1937, p. 226.


 جرخ محكوم شدند و دوپاتى در سال IV^9 رسالهى مشهور خود را دا در مورد آنان نوشت، يا قضيهى مارى فرانسواز سالمون كه پارلمان روئان در سال IVAT او را با بـ





 همراه داشت كه به دستِ همان كسانى كه دخاطب اين نمايش بودند، مـعكوس و و
 بر مى افروخت: روزهاى اعدام كار تعطيل مى وشد، ميخانهها از جمعيت ثُر مى شـده، به



 مى میدند و يكديگر را هل مىدادند


 را در معرض تهديدِ خشونت قانونىيى احساس مىكردند كه نه أعتدالى مى شناخت
[^10]Hardy, Mes loisirs, t. IV, p. 56.
























 دار آريخته هم خورد. اين وضع جلاد را رمجبور كردكه به طرف نردبان بـان برود و با جنان

[^11]شتابى از آن بايين بيايد كه از وسط نردبان افتاد و با سر به زمين خورد. آنگاه جمعى





 اثنا، حند نفر غريبه و ناشناس از نردبان بالا رفتند و طناب دار رابريدند و و ديگران از از







 كرديم. همكارانمان هم حـند حيراهن و نيم شلوار و دستكش و و يك كلاهكيس به او دادند.







1. L. Duhamel, Les Exécutions capitales a Avignon au XVIII siècle, 1890, p. 5-6.
 J. Laurence, A History of capital punishment, 1932, p. 195-198. et p. 56.

به عبارت دقيَتر، تا حدِ ترسـاندنى انتزاعى تقليل يافته بود. عدالت در بناه اسلحوها










 داشتند؟ در هر حال، از ديدكاهِ قدرت، ترسى سياسى نسبت به اثر و نتيجهى ايـن آيينهاى دو بهلو وجود داشت.

## *


 با نمايش نوشتهاى [لر بشت يا سينهى خود

 خود بلكه براى تصديت جرم و عادلانه بودن مـحكوميت خـو اري





[^12]مشهورى به نام ماريون لوگُف، سر دستهى راهزنان معروف برتانى در ميانهى سدهـى
 اكنون صداى مرا مىشنويد، از فرزندانتان خوب مراقـيت كــنـيد و آنـان را درا درست

 سرانجام سر دستهى گروهى از از راهز




















[^13]2. Cité in L. Duhamel, p. 32.




 باگرفتـ.|٪



















1. Archives du puy-de-Dôme, cite in M. Juillard, Brigandes et contrebande en haute Auvergne au XVIIF siécle, 1937, p. 24.
r. مرثبدى ز. د. لانگلاد كه در Ir آوريل IV\&^ اعدام شـد.

نوعى قديس بدل شدند و خاطرهشان كرامى بود و قبرشان مورد احترام.' [مـجرم تقريباً بهطرر كامل به قهرمانى مثبت بدل بدل مى شـد




 خاطرهى آن. اين روايتها الز آنر آنرو جابِ و توزي










 A. Corre, Documents de criminologie refrospective, 1895, p. 21.
آ.كُر به اين كتاب نروِدى رجوع مىدهد:

Trevedy, Une promenade à la montagne de justice et d la tombe Tanguy.
 نيست. -م.
 گيِرى را نيز به ابن دو الززود
(R. Mandrou, De la culture populaire aux XVIF et XVIIF siecles, 1964, p. 112)




 و ثايان رقتانگگيز و سيهروزانهى آنها
















1. جــنين عــنوانــى را مـىتوان نـه نـنها در داسـتانهاى بـرماجرای تـروا، بـلكه در داسـتانهاى برماجراى نرماندى يافت. نكاه كند به:
R. Helot, La Bibliotheque bleue en Normandie, 1928.



 در خانمانض مى رنسود.هـ
Lacretelle, Discours sur Les peines infamantes, 1784, p. 106.

شيوهاى براى ممتاز بودن است: از رمان سياه كرفته تا كوئينسى، يا از قصر أُتـرانت

 ادبيات در ظاهر، كشَف زيبايى و عظمت جرم است؛ [اما عظمت نيز حتِ [ارتكاب] جرم دارد و جري جرم حتا به امتياز انحصارى كسانى















 يكنواختت و بى آب و تاب و غيرحماسى جرم
 و قتل هاى بزرگُ به بازى ساكت و بى سر و صداى فرزانگان بدل مى شـو د.

## r

تنبيه

## فصل اول

## تنبيه تعميميافته

"كيفرها تعديل شود و با جرمها متناسب باشد، كيفر مرگ فقط براى مجرمان به قتل

 فيلسوفان و نظريهيردازان حقوق؛ در ميان حقوقدانانان و قـانوندانـان و د نـــايندكان

 بايد اين جنگ تن به تن ميان انتقام شاه و خشم فروخور فـردهى مردم
 تحملنايذير شد. از ديدكاه قدرت، تعذيب آنجا كه ستمكرى، زيـادمروى، عـطش
 ديد قرباني [تعذيب]كه در نااميدى فرو برده مى شد و با اين حال باز هم از او انتظار

1. وزارت عدله در سال IVAQ با اين عبارتها وضع كلى عرض حالها در مـورد نـعذببها را جمعبندى میكند.
Cf. E. Seligman, La Justice sous la Revolution, t. I, 1901, et A. Desjardin, Les Cahiers des Etats généraux et la justice criminelle, 1883, p. 13-20.
r. سخنرانى ويلئور در مجلس مؤسسان. نكاه كندد به:
J. Petion de Villeneuve, Discours à la Constituante, Archives parlementaires, t, XXVI, p. 641.
 كند، تعذيب شرمآور بود. و در هر حال، تعذيب خطرناك بود خري





 را در آن بازمىشناسد: جلاد جرد
 كردند: اين مرگْ يك اصل فراگير و جهانشمول الستغباين مرگ از ارادمى يكـتاى




 و شورش، هر يك آن ديگرى را فرا مى آر انو اند. و اين مهلكهانى مضاعف بود. عدالت كبفرى بايد بهجاى انتقام كرفتن، سرانجام تنبيه كند.
اين ضرورتِ مجازات بدون تعذيب نخست همحجون فريادى از ته ته دل يا فريادِ



 علوم و روشهاى غريب - [روشهاى] (اندامتگاهى") و (اجرمشناسى). امــا در ايـن
2. A. Boucher d'Argis, Observations sur les lois criminelles, 1781, p. 125.
Y. ستخنرانى لاثِّز در مبجلس مؤسسـان در سوم زوئن IVQ|:

Lachèze, Discours à la Constituante, Archives parlementaires, t. XXVI.

## 90 90





 انتقام شاه بود]." هدجنين، מانسانחى كه اصلاحكاريانيان در برابر استبداد قابيوقى به آن اعتبار بخشيدند، يكى انسان_سنجه بود، آن هم نه سنجهى جـيزيانا بـلكه سـنجهى

تلرت.
حال مسنلهى بيشرو اين استكه جكرونه اين انسان_سنجه در برابر روش سنتى











 ببخشّد. بس بايد تولد و تاريخ اوليهى اين پملايمتِّه معمايىى را روايت كرد.


*.اين عبارت از متن انتكليسى ترجمه يـدماستـ و در متن اصلى فرانسوى نيست. .م.

تحميل اين ملايمت بر دستگاه قضايى و بر نظريهيردازان „كلاسيكه، كه در بـايان
 مى شود.









 سوء تغذيه كه خيلى زود از كوره در مىرفتند و خشُميگين مى وشدند، [به عـبارتى]











1. بهويزه نگاه كنبد به جدل مويباردو ورگلان عليه بكاريا:

Muyart de Vouglans, Refutation du Traite des delits et des peines, 1766.
2. P. Chaunu, Annales de Normandie, 1962, p. 236, et 1966, p. 107-108.

GV تنبيهِ تعمبمبافته
بزهكارىيى كه از آن بس بهصورت فردى يا در گروههاى كاملاً كو حكِِ سارقها يا


 حدودى مختص حرفهاىها بود رانده شود. همه چیيز حنان روى داد كه گويى يك

 فشار خود بر بدن كاستند و به آَماجهاى ديگُرى رو آوردند. ملايم شدن




 شاهديم و قوانين در برخى از موارد سختتر مىشوند: در ابتداى سدهى نوزدهمّ،

1. E. Le Roy-Ladurie, in Contrepoint, 1973.
2. N. W. Mogensen: Aspects de la société augeronne aux XVIr et XVIII siécles, 1971. Thèse dactylographiee, p. 326.
 فرانسه] جهار برابر كمتر از بايان دوران حكومت لويى چحهاردهم بودهاستـ. و بهطرر كلى،

 B. Boutelet, J. Cl. Gegot, et V. Boucheron dans Les Annales de Normandie de 1962, 1966 et 1971.
درمورد باريس نگاه كنيد به:
P. Petrovitch in Crime et criminalité en France aux XVII et XVIII siècles, 1971.

به نظر میرسد كه همين بديده در انگلستان نيز روى دادهاسـت؛ نگاه كنيد به:
Ch. Hibbert, The Roots of evil, 1966, P. 72; J. Tobias, Crime and industrial society, 1967, p. 37 sq.
3. P. Chaunu, Annales de Normandie, 1971, p. 56.
[قوانينِ] انگلستان Y ج جرم را بممنزلهى جرمهاى سنگين تبيين كرد، حال آنكه در
 هفدهم بدين سو، قوانين در مورد ولگردى بارها تجديدنظر و تشَديد شد؛ هدفـ از از


 وقت بيسترى صرف مىكند و سنگينتر و سختكير مى درود، و از آن پس، عدالتْ


 [از سوى ديگر] بايد به اين مجموعه از دورانديشى ها و احــياط


 جولان دادهاند: (اينان حشرههايى حريصاني اند كه همه روزه، ارزاق كشاورزانيان را را نابود





1. Thomas Fowell Buxton, Parlimantary Debate, 1819, XXXIX.
2. E. Le Roy-Ladurie, Contrepoint, 1973.





نهدبد مىكردهـ
(Arlette Farge, Le Vol d'aliments d Paris au XVIIr'siecle, 1974, p. 130-142).

نتبيهِ تعميمبيافته 99

دست كم [معادلِ] يكـ سوم بالاترين مالياتهها.' بـيشتر نـاظران مسعتقلد بـو دند كـه بزهكارى افزايش يافته است؛ و بدون شكـ كسانى اين افزايش را تأييد مىكردند كه هوادار بيشترين سختگيرىها بودند؛ و نيز كسانى كه تصور مسىكردنل ســنجيلهتر عملكردن عدالت در إعمال خشونت موجب كارايى بيشتر آن خواهد شد و موجب مى شود كه عدالت در برابر خيامدهاى خاص خـود، كـمتر مـجبور بـه عـقبنشينـى شود 「! و همتحنين قضّاتى كه مدعى بودند از شمارِ دادخواستها و محاكمهها بـهـ

 سالهاى رfيم قَيم [L'Ancien Régime] خبر از عصر انقلاب و امیراتورى مىداد.
 در مورد فقيران، امتناع هماهنگ از شهادت دادن، و افزايش دوجانبهى بدگمانىها،
 در واقع، تغيير ججهت از مجرميتى خونريز بـه مسجرميتى كـلاهبردار بـخشى از سازوكارِ ثيحهيدهاى است كه در آن تو سعهى توليد، افزايش تُروت، ثُرْبها دادنِ قضايى و اخلاقي بيشتر به مناسبات مالكيت، روشهاى دقيتتر و سختكيرانهتر مراقبت، شبكهبندى و نظارت فشردهتر بر مردم، تكنيكهاى متناسبتر و كاراترِ مكانيابی، توقيف و كسب اطلاعات شكل مىگيرند: تغيير جهت روشهاى قـانونشكنى بـا كسترش و ظريف شدن روش هاى تنبيهى مرتبط است. آيا اين تغييرى كلى در مشیى است، پتغييرى كه به قلمرو ذهن و نيمه خـودآكاه تعلت دارده؟؟ شايل، اما بهطور تطعىتر و بیىواسطهتر، تلاشیى است براى متناسب

1. G. Le Trosne, Memoires sur les vagabonds, 1764, p. 4.
Y. براى مئال نگاه كنبد به:
C. Dupaty, Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue, 1786, p. 247.

آرلت نارز ( 1 (p.
2. P. Chaunu, Annales de Normandie, 1966, p. 108.

ه. عبارتى از إِ. دبليو. مورُانُسان.

كردن سازوكارهاى قدرت كه زندكى روزمرمى افراد را سازمان مىدهمنذ؛ سازگارى و








 با مقايسـى اين فـرايـند بـا كـعتمان انتقادي اصـلا













 نخست بددليلِ كثرت مراجعى كه مسئول تضمين عدالت بودند بى آنكه هركز هـرم

واحد و ييوستهاى راشكل دهند. ' حتا باكنار كذاردن حوزمى قضايى مذهبى نيز بايد




 (همجون بيشكارهاى عالى
 بايد حقِ شاه يا نمايندكاناش راد ادر تصميميكيرى در مورد



 (l9V。
 ناتص بهعلت دخالتهاى قدرت سلطنتى كد با عفوها، تخفيف مجازاتها، احالدى
 عادى و سختگير عدالت را بغيرد. آماج انتقادهاى اصلاحگرايان بيشتر اقتصادِ نامناسب تدرد



 بود، حال آنكه متهم در برابر آن تقريباً خلع سلاح بود، و همين امـر قنضّات را بــه

ا. در اين مورد مىت توان علاوه بر منابع دبگر رجوع كرد به: S. linguet, Necessité d'une réforme dans l'administration de la justice, 1764, Lِ, A. Boucher d'Argis, Cahier d'un magistrat, 1789.

سمتى سوق مىداد كه گاهى بيش از حد سختگير باشند و گاهى در واكنش به آن،




 را عزل يا تبعيد كند، و بدجاى آنان قضّاتى را با مأموريت سلطنتـى به كـار
 قدرت، تمركز قدرت در حندين نقطه، و تعارضها و نإيوستگى هاى نَاشى از اين تعارضها بود.











 را شدت مى بخشيد. و از آنجا كه شاه عدالت را با بسـيارى از آيـينه هاى دادرسـي

 عدالت گاه اغماضكر و نامطمئن و گاه شتابزده و سختكير باشد.

1. دربارهى ابن انتقاد از (اقدرت بيش از اندازه)، و توزبع بد و نــمناسب آن در دسـتكاه نضايى،

امتيازهاى عدالت، خودكامعى آن، تكـبر كهن آن، و حـقوق بـدون

 ابرقلرتِ تكاسالارانه مورد انتقاد بود. هدف حقيقي اصلا














هـ بهويزْ نكاه كنبد به:
C. Dupaty, Lettres sur la procédure criminelle, 1788. P. L. de lacretelle, Dissertation sur le ministère public, in Discours sur le préjugé des peines infamantes, 1784. G. Target, L'Esprit des cahiers présentés aux Etats généraux, 1789.
ا. در مورد فدرت تضايى نگاهكنيد به إن. برگاس: ([قدرت تضايى] بدون هرگونه فـعالينى عـليه

 برخورددار باشد كه براى دناع و مساعدت نادر مطلف باشد، [امام إ بهمحض تغيير در كاربرد ابن
 (N. Bergasse, Rapport à la Constituante sur le pouvoir judiciaire, 1789, p. 11-12.)

اصلاحات نه آكاهترين بخشَ مردم بودند، نه فيلسوفانٍ دشـمنِ استبداد و دوســدار




 و نيز تعارضهاى قدرت كه آنان را در معابل يكـديغر قـرار مـى داداد. بـهطور قـطع،




 امتيازهاى بسيار و نآيو سته و گام متناقض قدرت پادشا





 سلطنتى عليه نمايندگان مجلس حمايت مىكردر؛ سِروان و و دوپاتى كه هر دو قاضى بو دند اما با همكاران خود اختلافـ داشتند، و غيرهن.



 سياسى يا فلسفى اين استراتزي همراه با هدفـهـاى اوليهان
 تنبيه كمتر بلكه تنبيه بهتر؛ شايد تنبيهى با سختكيرى تخفيف يافته اما در جهت

تنبيه تعميمبافته ه+1+
تنبيهى فراگيرتر و ضرورىتر؛ جا دادنِ عميقترِ قدرت تنبيه در تيكر اجتماعى.
*
جس اوضاع و احوالى كه تولد اصلاحات راشاهد بود حاكى از حساسيتى جديد نبود؛ بلكه حاكى از سياستى جديد نسبت به قانـ بانونشكنى ها بود.




 هريك از قشرهاى اجتماع ضرورى بود كه به نوعى انسجام و اقتصاد خاص
 بيشتر يك معافيت مجاز [از قانون] بود تا قانونشكنى: اينها امتينى امتيازهايى بود كه به افراد و جمعيتها داده مىشد. گاهى اين قانونشكنى شكلِ عدم عمومى به خود مىگرفت كه موجب مى شد فرمانهايى برایى چندين


 يا صرفاً از عدم امكانِ واقععي تـحميل قـانـون و و مـجازازِ





 تلاش براى كاهش برخى از امتيازها موجب جنبش در ميان اشراف و روحـانيت و بوررُوازى مى شد.
اما اين قانونشكنى ضرورى كه در هر يك از قشرهاى اجتماع شـكلهاى خاصى

داشت، در مــجموعهاى از نـاسازهها [paradoxes] كـرفتار بـود. قــنونشكنى در
 نه اخلاقي آن از مجرميت كار دشوارى بود: از قانونشكني مالياتى تا قانونششكنى كمركى و قاحاق و حیپاول، و مبارزمى مسلحانه با ماليات بِيران دولتى و سبس با با

 نمى آمدند بايد سخت تنبيه مى شد) كه با غارتكرى و سرقت تهاجمى و كار كاه قتل


 سربازان فرارى و چذيرای تمامى كسانى كـه مـى بعريزند. بدين ترتيب، مجرميت با قانونشكي












 هستهاى كه هم شكلِ أفراطى اين قاني
 نه همگرايى كامل وجود داشت و نه تضاد ذاتى. به عبارتى كلى، قانونشكنى هانى

متفاوت و مخصوص, هر يك از كروهها [ى اجتماع] مناسباتى را با يكديگر حـفظ




 مردم از او استقبال كردند و در قصرها از او او خذيرايى شد و و نمايندكا


 سياسى و اقتصادى جامعه بود. بهعبارت بـهتر، شــمارى از تـغييرها (بـراى مـــالن،
 روشهاى صنفى) در شكافى صورت مى

 بدل مىشد.
 افزايش عمومى ثروت اما همحجنين با افزايش عظي






 بدتدريج بحرانٍ قانونى شكني مردمى آغاز شد؛ در واقع، نه جنبش ها هاى ابتداى انقلاب

[^14]








 إعمال مىكرد. وانگّهى از آنجاكه مالكيت ارضيا














1. Y.-M. Berce, Croquants et nu-pieds, 1974, p. 161.
2. CF. O. Festy, les Délits ruraux et leur répression sous la Révolution et le Consulat, 1956. M. Agulhon, la vie sociale en Provence (1970).

آنها دشوار بود) مجازات سـفت و سـخت قـانونشكنى را ضـرورى مـى دساخت.

 اين چديده هر جاكه توسعهى اقتصادى بيشترين شدت را داشت كاملأ محسوس بر بود.






 مشاركت فعالِ كارمندان، مراقبان، سركاركران و كاركران: الهر وتـ










 آنحهه اين فعاليت عظيم يغما و در عين حال رقابت را تسهيل میىكرد مـجموعهى

[^15]كولكبوهاون گزاران بسبار مغصلى از اين فرايندها ارائه مىدهد.

تمامعيارى از تسامحها بود: برخى از اين تسامحها حقرقى كسب شده


























[^16]
 خاص همراه با مصالحهنامسها و توافقها و و جريمههاى تخفيف يانيا يافته و غيره تعيين شد. بورزوازى حوزهى بُربار قانونشكنى حقوق را برای خود حفظـ كرد. و در در همان

 كذاشتن اقتصاد يـشين قدرتِ تنبيه تأييد شد، اقتصادى كه اصول آن عـيا عبارت برا بود از



















 به سر مىبرنده). لوترون سنگينترين كيفرها را عليه آنان درخـواست مـيكند (او از

اينكه در مورد آنان بيشتر از قاجاقحیيان اغماض مى شود اظهار شگُتى مىكند، و اين

 اين آدمهاى بى فايده و خطرناكى ربه دولت سبرده شوند و به دولت تـعلق كـيرند،





 قاضى ميان متهم و جامعه به عدالت داورى كند، و قوطلنين (ابــه دقـيـتـترين شــيوهه، مدون و ثابت و تعيين شدهه باشند، حندان قرار دارنده" و قضّات نيز بدانند كه حجيزى بيش از (ااركان قانونه نيستند. لو ترون، همانند بسيارى ديگر از معاصراناشي بيوندى مستقيم با ضرورت كنترل سفت و سخت تر و و بيو ستهترِ قانون داشت. [از همينرو] مىتوان دريافت كه جرا انتقاد از تعذيب از حنان اهـ اهـميتى در اصلاحات كيفرى برخوردار بود: حون تعذيب شكلى بود كه در آن قلرت نامحدود

 محدودههاى قدرت پادشاهى [از يكسو [ او قانونشكني مردمى را [از سوى ديگر]
 و اخلاقىيى است كه به اين محدلوديت دوگانه داده شد. اما كرحه درست است كه اصلاحات بـهمنزلهى نـظريهى كـيفرى و بـهمنزلهى
 آينده مرهون آن بود كه به هدف دوم در در دراز ملت اولويت داده شود. از همينرو بود

1. G. Le Trosne, Mémoire sur les vagabonds, 1764, p. 8, 50, 54, 61-62.
2. G. Le Trosne, Vues sur la justice criminelle, 1777, p. 31, 37, 103-106.
 دوران امثيراتورى، و در نهايت در تمام طول سدرا


 ملاحظهى خودكامگى، و اتفاقنظر بيشتر بر سر تــدرت تــنبيه (در فـفـدان تـقسيم واقعىتر إعمال اين قدرت) است اما [در واقع] اين قانونكذارى نوين بر بايهى زير ور و
 تناسبهاى نوين اين قانونشكنىها استوار است. بايد نــام كـيـفرى را بـهمنزلهى
 بهمنزلهى دستگاهى براى حذف تمامى قانونشكنىها.

* 

بدون شك، علتهاى اساسى اصلاحات كيفرى در سدمى هجدهم عبارت بود از: جابهجايى هدف و تغيير مقياس آن؛ تبيين تاكتيكهاى آى جديد برایى رسيدن بـيـ



 مجازات با افزايش كارايى و حوزهمهاى آن؛ و در يك كلام ساخت يك انـي اقتصاد نوين و يك تكنولورُي نوينِ قدرت تنبيه.
 بنا به فرض، هر شهروند يكبار براى هميشه قوانين
 ناسازه [إارادوكسال] است؛ [حچون از يكسـو

 ـاز جمله خود مجرم ــدر كوحكـترين تنبيه حضور دارد. بـابراين، مجازاتِ كيفرى

كاركردى تعميم يافته است، كاركردى همگستره با بيكر اجتماعى و هر يكى از عناصر آن. بس مسئلهى „سنجه"، ["mesure"] و اقتصاد قدرت تنبيه مطرح مى شورد.



 جون مجرم به دشمنى مشترك بدل مى شود. حتا بدتر از دشمن، ختون اون او از درونِ


 از لحاظ منطقى نبايد سختترين كيفرها را براى كسانياز از ميان خود بخواهو اهد كه به
 از طريق جرمهاى خود، ياغى و خائن به ميهن است؛ [أو با نتض قوانين ميهن ديگر
 حفظ او يكسان نيست؛ بايد يكى از آن دو به هلاكت رسد، و مجرم نه در مقام يكـ

 شدكه تقريباً مخرفتر گرديد. تبهكار از تهديدى با ماهيت افراطى رهانيده شد اما در
 1. J. -J. Rousseau, Contrat social, livre II, chap. v.





 مزَسسان॥) نقل كردهاست:
Mougins de Roquefort, "Discours à la Constituante), Archives parlementaires, $\mathbf{t}$. XXVI, p. 637.)

معرض كيفرى قرار گرفت كه بـهنظر بـى وحد و مـرز مــرسيد. بـازگشتِ ابـرقدرتى
 "احه كسى با ديلن اينهمه شكنجههاى وحشتناك و و بيهوده در تاريخ، از ترس





 چنين وحشيانه و چخنين ظريف همان موجودات بسيار ضعيف و بسيار حسـاسى
 اجتماعى، نخست بهمنزلهى سخنى عاطفى و احساسى ادا شد. بدعبارت بـر بهتر، اين

 اول شخص بيان مىكردند. گويى حساسيتِ گوينده بـى وأسطه بيان مى شـد؛ كــويى




 يافت، اكر نتوان اين مرز رادر سرشت انسانى انى
 قانونگذار است و مرتكب جرم نمىشود؟
 واقع، اين توسلْ اصلِ محاسبه را با خود همراه دارد. در واقع، بدن و تخيل ونيل و رنج و

1. Beccaria, Des délits et des peines, ed. 1856, p. 87.
2. P. L. de Lacretelle, Discours sur le prejuge des peines infamantes, 1784, p. 129.

قلبى كه بايد به آنها احترام كذاشت متعلق به مجرمى نيست كه بنا است تنبيه شود،


 همراه با تمامى آن تسـاوتها و وحشـىگرىهاى القـاء شــده از از روى عـادت، يـا


 شود آن نتايج و اثرهايى از مجازات است كه به به مرجع تنبيهكننده و قدرتى كه اين مرجع ادعاى إعمال آن را دارد، باز مى انگردد.
اين اصل كه نبايد هركز تنبيهها و مجازاتهاينيزيغيردرانسانى"، را بر مجرم إعمال

 مىكرد (حال آنكه بيش از آن، عدالت به شيوهاى غيرانسانى با فرد (قــانون شـكـن")


 [امـ است محترمانه كه به اين اقتصاد و به اين محاسبههاى دقين داده [humanité] شدهاست. اادر واقع، انسانيتٌ حداقلِ كيفر را تجويز مىكند و انـي سياست اين حداقل را توصيه مىكندر

1. Ibid, p. 131.
2. A. Duport, Discours à la constituante, 22 décembre 1789, Archives parlementaires, t. x, p. 744.
مى توان در همبن راسنا، آزمونهاى متفاونى را نقل كرد كه در بابان سدهى هـجدهم، از سوى
 كيفرما با تطعيت مجازانى سريع و عبرتآموز هماهنگ شود و جامعهى امنبتِ ممكن براى آزادى و انسانيت برخوردار شوده) (انجمن اقتصادى بِّن، IVVV)؛ مارا با

IVY تنبيء نعمبربافنه
براى درك اين تكنيكــ سياستِ تنبيه، بگذاريد نهايتِ تضيه يعنى بدترين جرم را در نظر كيريم: جرمى عظيم كه تمام آن قوانين بهغايت محترم را زيريا مىكذاردي



 احساس ننگ و رسوايى كند. اين جرم محكوم است كه بدون باقى كذاشتن اثــر و و




 \#زيان وارد بر جامعه،"

 بىنظمىيى است كه در جامعد وارد مىكند: رسوايىيى كه بر مىانگيزد، سرمشقىى

 قرار دهد، يعنى مجموعهى بینظمىهايى كه جرم مى تواند آغازكر آن باشد: النسبت






1. G. Target, Observations sur le projet du Code pénal, in Locré, La législation de la France, t. XXIX, p. 7-8.

> اين دفاعيه را مىنوان در شكلى وارونه نزد كانت يافت.
2. C. E. de Pastoret, Des lois pénales, 1790, II, p. 21.

ميان كيفر و كيفيّت جرم با تأثيرى كه نقض بيمان بر نظم اجتماعى مى گذارد تعيين
 وجدان را به وحشت اندازد اغلب تأثيرش بهمراتب كمتر از خلافى است كــه بـراى




 بلكه بربايهى تكرار احتمالى آن محاسبه كرد. نبايد جرم آينده را در نظر داشت. بايد جنان عمل كران كرد كه تبهكار نه تمايلى به تكرار جرم داشت باشد و نه امكانِ داشتنِ مقلد.



 ندارد. آخرين جرم قابل تنبيه نيست.


 دستكم يكى از كاركردهاى اصلى تنبيه بيشگيرى استى. اما تفاوت در اينجا الما است كه بيشغيرىيى كه از اثرِ مجازات و نمايش آن ـو در نتيجه، افراط در آن ــانتظار

1. G. Filangieri, la Science de la législation, trad. 1786, t. IV, p. 214.
2. Beccaria, Des delits et des peines, 1856, p. 87.
3. A. Barnave, "Discours à la Constituante":
(اجامعه در تنبيه هايىى كه تحميل مىكند، لذت وحشبانهى عذاب دادن انسان را در نظر ندارد؛

 (Archives parlementaires, t. XXVII, 6 juin 1791, p. 9)

مىرفت، بهتدريج به اصلِ اقتصاد مجازات و سنجهى نسـبتهاى درستِ آن بــلـ


 نشان مىداد و هم قدرتِ يادشاهي مسلط بر آن را. [اما] در كيفرمندى يـى كـي كه بر مبناى الثرهاى خاص خود محاسبه مىشود، سرمشق بايد به جرم بازگردد اما با با بـيشترين

 دو جلوكيرى كند. سرمشق ديگر آيينى نيست كه نمايش میىدئد




 بر „نب يا شش قاعدمى اصلى استوار است.


 توليد كند، كافى است زيانى كه مجازات در بيداردي، بيشتر از منفعتى باشد كـد مهر مجرم
 آن را چذيرفت؛ اما نه در آن شُكل قديمى كه در آن، تعذيب مى مبايست از لحاظ


 ارتكاب جرم باشد.
قاعدهى ايدممندى [idéalité] كافى. اكر انگگيزهى جرم امتيازى است كه از آن

[^17]مقصود است، كارايى و اثوِ كيفر در ضرر و عدم امتيازى است كه از آن انتظار مىرود.







 استفاده از تجهيزات كامل قآيوق بىفايدهاستا
 تعذيبكَكه در آستانهى تئورى، جز يك صورتا امكان يك مفصلبندي عقلانى را يافت: آنجه بايد به حداكـئر رســد نـــه واقـعيتِ جسماني كيفر بلكه تصور كيفر استي

 نمىشود، همينكه به ديگران قبر لانده شود كه او تنبيه شدهاست كاستى كافي خواهد بو بود.








مeme **
 آموزهماىشان. ـم.

ملايمتر از مجازات مرى است، مجازاتى كه تنها يك قدم با تعذيب فاصله دارد. در

 لحظههاى بردكى در يكى تصور ادغام مىشوند ايدمى مرگ است. اين كيفر از لحاظ اقتصادى كيفرى مطلوب و آرمانى است: براى آن





 ايدمى مجازاتى معين و ضررهاى مشخصر حـر حاصل از از آن همراه شود؛ بايد رابطهى





 بايد كنار كذاشته شود و بدجاى آنها استوار قرارداد اجتماعى)" باشد و متون جاب


 شود كه بينند جرم امكان بخشوده شدن دارد و مجازات بِياملِ ضروري جرم نيست،

1. Beccaria, Des delits et des peines, p. 87.
2. J. P. Brissot,/Théorie des lois criminelles, 1781, t. I, p. 24.
3. Beccaria, Des delits et des peines, p. 26.

اميد به تنبيه نشدن را در آنان مىيرورانيـم... قوانين بايد سفت و سخت، و مجريانِ آن


 مردم رابطهاى اكيد ميان جرم و كيفر برقرار كرد، آن هم هنگامى كـي كه ضريبى از عدم احتمال بر ذهنشان تأثير كذارده باشد؟ و و آيا نبايد كيفرى راكه برا بدريليل قطعيت اندي
 خوفناك كرد؟ يس بدجاى تقليد از نظام قديمى و (ابیىرحمتر [بودن]، بايد مراقبتر
 مراقبت همراه شود، سازمانى كه بهلو به بهلوى آن عمل كند، و امكانِ جلوكيرى از ازي



 مىشود. بهعلاوه، آيينهاى دادرسى نبايد محخفى بماند، بايد ادلهالى كه بر مبناى آن،
 را تشخيص دهد: بايد اكه قاضى با صداي بلند رأى خود را العلام كند، و مجبور شود



## 1. Beccaria, ibid.

همجنين رجوع نـود به بُربسُو: \#آكر عفر عادلانه باشدل، قانون نامناسب است؛ آنجاكه قانون مناسب اسـت، عفو خيزى جز جرم عليه فانون نيست.
(Brissot, Theorie des lois criminelles, 1781, t. I, p. 200)
2. G. de. Mably, De la législation, OEurres completes, 1789, t. IX, p. 327.
 بلكه نطعبت و دتنى امت كه بايد از كبفرها انتظار داشت)|.
(Vattel, Le Droit des gens, 1768, p. 163)
3. A. Duport, aDiscours à la Constituantem, Archives parlementaires, p. 45, t. XXI.

تمامى شهروندانِ علاقهمند به سرنوشتِ محكومان باز باشد.

 استفاده از نعذيب، و استفاده از بدن و نمايش براي باي بازتوليد حقيقتْ روش رئ كيفرى را براى مدتهاى مديد از شكلهاى متداول و مشتركِ ائبات كردن جـــا كـرا كـرده بـود:





 مردم برقرار كرد؟ أباتِ واقعيتِ جرم با با وضوح تمام و و مطابقِ روشها



 حقيقتى درست ضرورى مى شد، و تمامى روابط متقابل ميان درجههايى از ظّن و

 نهايي جرماش بىگناه بهشمار آيد؛ و قاضى براي اثباتِ جرم استفاده كند بلكه بايد از ابزارهاى مشترك و معمول، [إيا بهعبارتى ] آن عقلِ همگانى
 قاضى را همحخون فيلسوفى بهشمار مى آورم كه قصدِ كشَفِ حـقيقتى تـابل توجه را دارد... فراستاش او را وامىدارد كه تمامى موقعيتها و تمامى مسناسبات را درك كند، و آنجه را برای تضاوتى صحيح ضرورى است گردآورد يا جدا كند.! r تحقيق،

1. G. de Mably, De la législation, CEuvres completes, 1789, t. IX, p. 348.
2. G. Seigneux de Correvon, Essai sur l'usage de torture, 1768, p. 49.






















 صريح كه تبيينگر جرمها و وضعكنندهى كيفرها باشد ضرورى است.
3. P. Risi, Observations de jurisprudence criminelle, trad, 1758, p. 53.
r. دربارمى اين موضوع بدويزه رجرع شُود به:

ضرورتِ زير بوشش قرار دادنِ كاملِ جرمها از رهگذر اثرها-نشــانههاى مـجازات،







 كس كه در فراوانى غرق است، كمتر مجرم است؟ از ميان دو انسان عهدشكن، آّنكس

 همزمان با ضرورتِ طبقهبندي جرمهِها و مجازي


 بدون شك، فردى كردن كيفرها از لحاظ نظريهى حقى حقوقى و بنابر اقتضاهاهاى روش






S. Linguet, Nécessité d'une réforme de l'administration de la justice criminelle, $\leftarrow$ 1764. p. 8.

1. P. L. de Lacretelle, Discours sur les peines infamantes, 1784, p. 144.
2. J. -P. Marat, Plan de legislation criminelle, 1780, p. 34.

مجموعه قوانينى كه بهدقت مطابقت يافتهاند نمايان مى مشود.
اما ماهيتِ اين فردى كردن از موزون كردنِ كيفر در حكمهاى تضاي يـي يـيشين بسيار

 مىكرد، يكى متغيرهاى پموقعيت" ["circonstance"] و ديگُرى متغيرهاى (انـيْت"] "intention"]












 مختلف ترتيب داده شود. بايد بر مبناى سياهدى جرمىها

 گونهى ديگر متمايز باشد، و هر جرم خاص با با توجه به تمامى مناسبات|شاش، در بين جرمى كه بايد پيش از آن و جرمى كه بايد يس از آن بيايد و مطابتِ درجهبندىيى

1. دربارهى خصوصيت غيرفردىسـازِ اصولشنناسي اخلافى رجوع شود به

## P. Cariou, Les Idéalités casuistiques (thèse dactyl.)

bereval (IV.V.IVVA) Carl Von Linnaeus.\#

ITV تنبيه نعمبيـيافته
بسيار دقيت جاكيرد؛ و سرانجام اينكه اين جدول بايد جنان باشد كه بتوان آن را با جدول ديگرى كه براى كيغرها ترتيب داده شده مقايسه كرد، بـهطورى كـه ايـن دو جدول كاملأ با يكديگر تطابت داشته باشند. اين دو طبقهبندى يعنى طبقهبندي مجازاتها و جرمها مى تواند اين مسئله را حل كند: چچگونه مى توان قوانينِ ثابت را در مورد افراد خاص به كار بست؟

 مفهوم تكرار جرم بود. البته اين امر به هيبجرو به معناى درى آن نيست كه مفهوم تكــرار جوم در قوانـن كيفرى بيشين ناشناخته بود.

 مضاعفاند؛ بنابر قانون فلورئال" سال دهم [جمهورى فرانسه] اين افراد با حـرف Récidiviste] R



 تضاد ميان مجرم سابقهدار و مجرم بدون سابقه الهميت بيشترى يانت. و بر مبناى همين تضاد و با تقويت آن در برخى از جنبهها، در همين دوران شاهد شكـلـكيرى


1. P. L. de Lacretelle, Réflexions sur la legislation pénale, in Discours sur les peines infamantes, 1784, p. 351-352.





















 مرخص شدند. اما آيا بهواقع به عصر مجازاتهاى غيريدنى قدم كذاردهايب؟

## *



 دشمنِ همه تعريف مىشود و همه از بيگرد او سود مى بربرند، از قرارداد [إجتماعى]

## 1. Le Peletier de Saint-Fargeau, Archives parlementaires, t. XXVI, p. 321-322.

سالل بعد، بِلار در تضيهى مربوط بهگْراس خطابهاى ايراد كرد كه مى توان آن را نـخستين خطابهى دفاعى براى جرمى احساسىى بهـُمار آورد. رجوع نُود بهـ
Annales du Barreau moderne, 1823, t. III, p. 34.

بيرون گذاشته مىشود، اعتبار شهروند بودن را از دست مى دهدل، و همحچون كسى كه













 كند، يا همانند چِرس و جويى عفلانى يا "علمى") در مورد چجيستي اين انسانِ مورد تنبيه.













شكل بندىهايى كه بازسازى كرده بود، نوعى روش كلى را براى إعمال قدرت تنبيه بر


 كالبدشناسي آييني تعذيب بود. انديشهى ايدهونولوگايها فقط نظريهاى دربارمى فرد و

 كفتهى سِروان كوش فرا دهيم: بايد ايدهى جرم


 را به انقياد در آورد؛ اما سياستمدارى حقيقى آنان را با زنجيرى از ايدهمهاى خريود اريان
 وصل كردماست و از آنجا كه از حلفههاى بافتهى اين زنـجير بـى خبريم و تـصور









 اقتصادِ محاسبهشدهى تنبيهها، در صدد كنترلِ بزهـكارى است. نگاهى بـ به هنر نوين تنبيه بهخوبى نشان مىدهد كه سياست نوين بدن جابِگزينِ نشانهـ تكنيكيِ تنبيهى شدهاستري

[^18]
## فصل دو

## ملايمتِ كيفر ها















 نشانه_مانعها براى آنكه بتوانند عمل كنند بايد از جـند شرط بِيروى كنند.
 خاص خود، آنْحه راكه جرم محسوب مى شود تبيين مىكند و در نتيجه، جرم امرى




 از وراى خريش جرمى راكه مجازات مىكند بدروشنى نمايان سازد

 نشانهى تنبيهى را تداعى كند. [و اين] برترى و امتنلزى است برای براى ثباتِ رابطه [ـى






 مىكند در درون تنبيه قياسى چنهان مىشـود.



 سوء استفاده مىكنند از حقوق ملنى شان محروم شُوند؛ اختلاس و ر ربـاخوارى بـا بـا چرداخت جريمه مجازات شود؛ دزدى بـا ضـبط و مـصادرهى امـوال تـنبيه شـودو؛

## 1. Ibid

2. J. -P. Marat, Plan de legislation criminelle, 1780, p. 33.
"اخودستايي لافـزنانهه با تحقير؛ قتل با اعدام؛ و ايجاد حريق و آتشسوزي



 سال IVQI قوانين جديد كيفرى را الرائه داد، بار ديگر اصل ارتباط نمادين [ميان جرم


 بدنام و رسوا شود.
كيفرهاى قياسى بدرغم بى برحمى ها

 نشانه نسبت به مدلول


 نهادهايى كه ويزُى شان فرزانگى است و عناصرى از دوام را دارند بر پايهى طـي طبيعت
 جلوه كند، و قدرت با بنهان شدن در زير نيروى ملايم طبيعت، عمـل كندا


3. F. M. Vermeil, Essai sur les reformes a faire dans notre legislation criminelle, 1781, p, 68-145.
مـجنين نگاه كنبد به:

Ch. E. Dufriche de Valaze, Des lois pénales, 1784, p. 349.
2. Le Peletier de Saint-Fargeau, Archives parlementaires, t. XXVI, p. 321-322.
3. Beccaria, Des délits et des peines, 1856, p. 114.

مى شود افزايس دهد؛ رابطهى شدتها را وارونه كند بـهطورى كـه تـصور كـيفر و

 خود تصور مىكند، و از شدت و و جشمگيرى اين تصور ضرورى بود. إـــانونكذار
 مىكند استفاده كند و چگونه تمامى نيروهايى راكه ممكن است بنا را تخريب كتند تضعيف كند.||'
برای رسيدن به اين هدف جند










 و علاقه را تجزيه كرد و از آن براى مخخوفكر بردنِ كيفر استفاده كرد. مجازات بايد بيشتر




1. Ibid. p. 135.
2. Mably, De la législation. CEurres complètes, IX, p. 246.
3. J. -P. Brissot, Théorie des lois criminelles, 1781, I, p, 258.
4. P. L. de Lacretelle, Réflexions sur la législation pénale, in Discours sur les peines infamantes, 1784, p, 361.
 بددليل اين عقايد متُخمل مى شوند. پس بايد لجاجتِ مغرورانهاى راكه تكيه كاه اين تعصب است عليه خود همين تعصب به كار گيريم: (ابايد اين تعصب را با با استهزاء و شُرمندگى سركوبك كرد؛ اگر خوديسندى مغرورانهى متعصبان در برابر جمع كثيرى از تماشاگران تحقير شود، آنگاه مى توان اثرهاى رضايتبريخشى را الز از اين كيفر انـتظار







 برخوردارى آزادانهى ديگــران [از دارايـىهـا و حـيثيت و وقت و بـدنشان] احــترام



 خواهد داشت؟ كيفرى كه پِايان نداشته باشد كيفرى متناقض است: تمام اجبارهايى
 اجبارها بهرهگيرد حيزى بيش از تعذيب نخواهد بود؛ و تلاشى كه براي براي اصـلاح او

 مورد بقيه [ى مجرمان]، كيفرها تنها در صورتى نتيجهبخش داشُته باشند. نمايندگان مجلس مؤسسان اين تحليل را بذيرفتند: مجموعه قوانـين
5. Beccaria, Des delits et des peines, p. 113.
6. G. E. Pastoret, Des lois pénales, 1790, I, p. 49.
 كيفرهاى ديگر بايد پايانى داشته باشند (حداكثر [مدت كيفر] بيست سال است)
 نتيجهى احتمالى راداشت كه هر حه جرم سنگين تر بود مجازات آن كوتاهنر مى

 باشد. اما اين مدت براى انجام يكى امتحانِ سخت بود و و و نه براى ايجاد








 اين معنا كه قانون آن را براى همه يكسان وضع كردهاست؛ [اما
 را بيشنهاد مىكند كه بهتدريج از شدتشان





## 1. Le Peletier de Saint-Fargeau, Archives parlementaires, t. XXVI.

نريسندگانى كه مجازات اعدام راكنار ميگذارند جند كبنر تطعى را يبنبينى مى
J. -P. Brissot, Theorie des lois criminelles, 1781, p. 29-30. Ch. E. Dufriche de Valaze, Des lois pénales, 1784, p. 344:
زندان ابد براى كسانى كه (شُرورهاى درماننايذيرها تشخخيص داده شـدماند.

انفرادى و دو روزِ باقيمانده كار جمعى؛ او در مقابل اينكار مزد دريافت مىكند كه با



 مىكند./4'
F. F.از ديد محكوم، كيفر سازوكارى است از نشانهها، منفعتها و و مدت. اما مجرم




 حقيقى كه در اذهان جايگزين سود تقلبى مى شورد.

 و نمايشى اما بى فايده، و نيز كيفرهاى مخفى ضرو رورى نيست؛ بلكه مجازاتها


 آشكار سازند.



 مانعى بر سر راه كردش آزادانهى كالاهايند، براى بازسازى جادهـها استفادهكرد. گوياتر

1. Le Peletier de Saint-Fargeau, Archives parlementaires, t. XXVI, p. 329-330.
2. Ch. E. Dufriche de Valaze, Des lois pénales, 1784, p. 346.
 است، انسانى كه آزادىاث سلب شده و مجبور است مابقى عمر راصـرفـ جـبران خسارتى كند كه به جامعه وارد آوردهاست اسانـ،
 مىزد و اثرهاى قدرتاش را بر آن مىكوبيد. اما اكنون بدن محكوم بيشتر [دارايي]
 تقريباً هميشه كارهاى عمومى را بهمنزلهى بهتوين كيفرِ ممكن بيشنهاد مسىكردندئ






 جرم-مجازات را در ذهن همه مى لغزاند؛ اين فايدهاى ثانوى و صـرفاً اخـلاقى امـا دـا بهمراتب واقعى تر بود.
ه. از همينجا، اقتصاد تمامعيار و عـالمانهى تـبليغات سسربرآورد. در تـعذيب




3. A. Boucher d'Argis, Observations sur les lois criminelles, 1781. p. 139.
4. Cf. L. Masson, la Révolution penale en 1791, p. 139.


 'اجبارى) شدل
Archives parlementaires, t. XXVI, p. 710 et suiv.

مجازات بر پايهى احياى رعبانگيزِ قدرت پِادشاهى استوار نيست، بلكه بر پايهى فعال سازي مجلد مجموعه قوانين و تقويتِ جمعي رابطهى ميان ايـدمدى جـر ايلههاى كيفر استوار است. در تنبيه بهجاى مشاهدلى مصاهي حضور شاه، خود قوانين ديده


 مى ميوندد. بيوندى كه در متن [قانون] بیوالسطه و فورى است، در اجراها نيز انيز بايد


 مجازاتِ جرم درست همين زمان است: نگذاريد جرم بگريزد؛ براى اثبـات جـرم و و







 ديگر در آن جشنهاى دو تهلوى نظام قديم انجام نمىيُيرد، جشنهايى كه در آنها
 انجام مىگيرد. [جون] جامعه كه قوانيناش را بازيافته است، يكى از شهروندان ران راكه اين قوانين را زير هاكذاشتهه بود از دست مىدهد. تنبيه علنى و عــمومى بـايد ايسن مصيبت دوكانه را نشان دهد: از يكسو اين مصين اريبت كه كسى توانسته است قانون را ناديده بگيرد و از سوى ديگر، اين مصيبت كه او مجبور است ديگر شهروند نباشد.

1. J. M. Servan, Discours sur l'administration de la justice criminelle, 1767, p. 35-36.
„رحزنانكيزترين و تأثرآروترين مراسم را با اعدام ممراه كنيد؛ بايد اين روز وحشتناك

















 مار يا حيوانات سمتى ديگر نقش بندر.



2. Dufau, «Discours a la Constituante ${ }_{4}$ Archives parlemetaires, t. XXVI, p. 688.
3. Ibid., p. 329-330.
4. S. Bexon, Code de sarete publique, 1807, $2^{\circ}$ partie, p. 24-25.

اين كناب طرحى بود كه به بادمُاه باواريا ارائه مُد.

براى تماشاگران نيز مفيد است. تماشاكران بايد بتوانتد در هر لحظه به وارّهنـامهى











 بهمنزلهى ابرْمى علم در نظر كرفته شود

 كودكان بيايند و بياموزند كه هگُونه قانون بر جرم مزيت و برترى دارد: درسى زنده در موزهى نظم.





 خواهد بود كه زندگى اجتماعى را الز نو به او مى آموزند. بهجاى آن آن مداحى هايـى كه از

[^19]2. Archives parlementaires, t. XXVI, p. 322.

 سازوكار اثباتى [ايوزيتيو ] بهتمامى در زبان روزمره نقش بازى خواهي اهد كرد و اين زبان




 انتشار مىدهد، [آن هم] با همان شور و و حرارتى كه حر ير يصانه به اين روايتها كوش

 با خطوطى فنانايذير بر آن حكى شود. ساكنان روستاها نيز كه شاهد اين سر اين رمشتها
 روحهاى زمخت ريشه خواهد دوانيد، و در همانحال، فرد شرور نيز مبهوت ان از اين




 آماده براى بازديد بريا است. براى هر جريري
 تو جيه مىكند و قانع مىكند: اعلاميهها، كلامبو قىها
 خستگىنایذيرى مجموعهى قانون را تكرار مىكنند. دكورها، دورنماها، جـلوههاناى بصرى، و سهبُعدنمايىى ها كاهى صحنه الى نمايشها ترسناكتر از آنحهه هست، و نيز واضحتر مىسازند. از آن مكـانى كـه مــردم قــرار

[^20]








 را بازتوليد مىكند. اما شايد ضرورى باشد كه برفراز اين نـمايشها و ر روايتهـايـاى




 اجرا مىشد. حشمان مجرم
 كمربندى آهنى به ميلههاى قفس مى دبستند نان و آب مىداند. (ابــدين ترتيب او در مـعرض تـمامى ســي



 به آن توهين كرده نبيند و ديغر بر زمينى كه آلوده كرده سكنا نگزيند.

1. F. M. Vermeil, Essai sur les refformes a faire dans notre législation criminelle, 1781, p. 148-149.

تنبهى، اين عنكبوت آهنى قرار دارد؛ و آن كس كه فانون جديد بايد او را به صليب كشد والدكُش استـ.

## *

زرادخانهاى كامل از مجازاتهاى كيا إيتورسك]. مابْلى ميكفت: ساز تحميل





















1. Cf. Archives parlementaires, t. XXVI, p. 712.
2. G. de Mably, De la legislation, CEuvres completes, 1789, t. IX, p. 338.

است. [زندان] ارمكان تاريكىها است كه در آن حشم شهروند نمى تواند قربانيان را

 ضرورت مجازاتها كاست؛ وانگهى تاريكى زندانها مايهى سوء ظّانـن شـهروندان



اين فكر كه زندان همانند امروز بتواند تمامى نضاى كيفري ميانِ كيفر مرگ تـا
 بىواسطه و فورى به آن برسند.

 تنبيههاى ممكن از كيفر مرگ تا جريمه را اشغال كرد. رآن نظام كيفرى
 انـتـ در واقع، حهار كيفر اصلىيى را كه در قانون كـيفرى بـاقى

 نامهاى گوناگون يكى مجازات واحد و يكسانانــد.

 پايينترين مرتبه [لى بايگانبندى]، زندانهاى شهربانى مرتى



1. Ch. E.Dufriche de Valazé, Des lois pénales, 1784, p. 344-345.
2. Cf. M. de Rémusat, Archives parlementaires, t. LXXII, ${ }^{\text {er }}$ decembre 1831, p. 185.

يا محكومان تأديبى كيى كه مدت محكوميتشان بيش از از يكسال بود؛ و سرانجام،

 مى مود طراحى شد. قآيوق كه بر آن بدن فرد تعذيبَشده در معرض نيروى پادشاه و












 آن زمان مشغول به كار بودند يا زندانهايى كه مى




نوزدهم بنا كرد.

در هر حال در عرض كمتر از بيست سال، اصلى كه مري مجلس مؤسسان با روشنى



[^21]











 "اعسرتكاه" ["gêne"] كه در آن اين تدبيرهاى الحاقى تخفيف مى يافتى، و سرانجام






 دارويى يكسان تجويز كند.!


 "مجموعهى نوين قوانين") تحرير شود، درس بِبكاريا در مورد ويزُكى و تنوعِكيفرها الز

1. Ch. Chabroud, Archives parlementaires, t. XXVI, p. 618.

قلم نيفتاد؛ بلكه كلمه به كلمه تكرار شد؛ اراين بِيروزى آزادى مدنى است كه قوانين كيفرى هر كيفر را از ماهيت خاص هر جرم استخراج مىكينند. بدين ترتيب هرگونه
 بود، بلكه به ماهيت جرم بستگى خوراهد داشت؛ بههيِّوجه اين انسان نيست
 سال بعد همين اصول كلى بكاريا مبناى مجموعه قوانين جديد توسكاني


 جان شاه ياضرب بول تقلبى يا قتل همراه با دزدى؛ چانزده تا سـى سال بال برایى فتل عمد






 برخى از غرفهاه، زندان ابد يا مدتدار در در ميان كيفرها جا جا داشت.




[^22]P. colquhoun, Traite sur la police de londres, traduction française, 1807, 1, p. 84.
r. براى نمونه نكاه كنبد به:

Coquille, Coutume du Nivernais.




 حفظ كرده بودند، كيفر زندان بسيار گسترده بود اما اين امر بدون دشو امرى هم هم نبود مانند [منطقهى] روسيون كه بهتازگى [به كشور] ضميمه شده بود بـد اما در پس اين ناهمسويى ها، حقوقدانانْ سخت پاى
 او بود: مثلى مسىويد: ad continendos homines, non ad puniendos [بـايل

 مراقبت قرار مىگيرد اما تنبيه نمى
 مىكرد: در مورد كسانى كه نمى رشد آنان را بـ كار كرفت (زنان، كــود دكان، مـعلولانان)



1. G. du Rousseaud de la Combe, Traite des matieres criminelles, 1741, p. 3.
2. F. Serpillon, Code criminel, 1767, t. III, p. 1095.



 F. Serpillon, Code criminel, 1767, t. III, p. 601-647.



مدت كبفرن را در كار اجبارى مىگذراند. نگاه كنبد به:

Crime et criminnalité en France sous l'Ancien Régime, 1971, p. 266 et suiv.
 بايد جايگاه تضايى زندان تغيير مىكردي





















 فالاريسها "...خطرناكتر است)...

1. F. Serpillon, Code criminel, 1767, t. III, p. 1095.

Phalaris \# $\leftarrow$

بدون شكى، اين اعتراضها كه از افقهايى بسيار كوناكـون مـى آمد، بـه زنـدان
["hors la بهمنزلهى كيفرى قانونى مربوط نبود بلكه به استفادهى ابيرون از قانونها

 زندان را بهمنزلهى امرى ناسازكار با عدالت واقعى، رد مى مكردند




 نيست. انسانيت بر اين انديشهى مخرفـ میى

 نابودى، و محروم كردنِ نه فقط او بلكه خانوادمى تير تيرهروزش از از تمامى وسايل امرار


 عــاملان قــدرت اجـرايـى [قـوْى اجــرايـيه]، در قـلعهها، صـومعهها، زنــدانهــا،


↔
2. J. -P. Brissot, Theorie des lois criminelles, 1781, t. 1, p. 173.
3. Paris intra muros (Noblesse), Cité in A.Desjardin, Les Cahiers de doleance et la justice criminelle, p. 477.
4. Langres, "Trois Ordres", cite ibid., p. 483.
5. Briey, "Tiers État", cite, ibid., p. 484. Cf. P. Goubert et M.Denis, Les Frangais ont la parole, 1964, p. 203.
همـحنين مىتوان در عرضحالهها تقاضاهابيى را دبد مبنى بر حفظ بازداشتگاههايى كه خانرادهها مـمكن است از آنها استفاده كنند.

قانونشكني افشاءشده حتا در قدرت شاه بيوند خورده بـوده چچگـونه تـوانست در
 شود؟

## *

توضيحى كه اغلب داده مى شود اين است كه در عصر كلاسيك، حــند الگــرى











 اOQ9 گشايش يافت، الگويى كه كم و بيش الهام بخش تمامى الگُوهاى ديگر شد.

1. Cf. Thorsten Sellin, Pioneering in Penology, 1944.








اين الگو در اصل براى گدايان و تبهكاران كم سال در نظر گرفته شده بود. عملكرد اين
 محدودهها مى توانست مدت كيفرها را بسته به رفتار زندانيان تعيين كند (بهعلاوه،
 زندانى به


 و روى هر تخت







 بخشيد كه هر يك از اين نهادها اين اين اصول را را در را راستايى خاص
 ارائه شده اين بود كه تن آسايى علت عمومى رئى بيشتر جرمها استا است. تحقيقى كه در سال IVF9
 (كارگران فقط به كارى كه روزى شان را تأمين مىكند فكر مى اكنند) بلكه بيكارههايى


 1. Vilan XIV, Mémoire sur les moyens de comiger les malfaiteurs, 1773, p. 64;

كسانى راكه در برابر كار از خود مقاومت نشان مىدهند تحت آموزش عموميمي كار
 كشّر تُرهزينه بود (بدين ترتيب، بيش از
 تخريب كرده بودند به آنها مسترد شو











 مى شود و پول اندكى هم براى زمان خروجاش [از زندان] مى اندوزدها و حرفهاى ياد




 آنكه اكگر او را به كار عادت مى دادند به اين مسبر بد نمىافتادر)
(L. Stoobant, in Annales de la Societe d'histoire de Gand, t. III, 1898, p. 228.

نكاه كنبد به طرح شـمارْى 10).

1. Vilan XIV, Menoire, p. 68.
 اقتصادى [homo œconomicus]، ديگر از كيفرهاى بيش از حد كو تاه كه مـانع از



 مى شوند؛ به چچيزى جز نقشهى فرار و شورش نمى انديشند؛ حال آنكه وقتى در مور رد

 اقتصادى از مجرمانِ اصلاحشُده معنا مى يابد.




 كارخانه شبيه مىشُود. سيس دلايلى اثباتى [مى آورد]: انزوا (اضربهى وحشُتناكى"


 منفعتهاى خاص انسان اقتصادى و هم الزامهاى فرد پاى مىدهد. سلول، اين تكنيكِ رهبانيتِ مسيحى كه فقط در كشور رهاى كاتوليكِ باقى





دستگاهى براى اصلاح افراد كه هانوِى آن را \#بهسازكاه|| ["reformatory"] ناميد. هاوارد و بلكستون همين اصول كلى را در سال IVV9 به كار بستند، يعنى هــــان انـان
 كيفرها در دست تهيه قرار كرفت. حبس با هدف تغيير روح و رفتار، وارد نظام قوانين
 كاركرد آن، يعنى سرمشقى ترسآور، ابزار ارشاد و شوايطى براى كارآموزیى، تشريح كردند: برخى از مجرمانِ محكورم به ارزندان انفرادى و كـار مــنظم و تأتـير آمــوزش مذهبى علاوه بر آنكه مايهى توس كسانى مىشيوند كه در صددند اند از اين مـجرمان











 در مورد اصلاح ندامتگاهها، بيو سته مورد بازنگرى قرار كرفت و تغيير كـرد. زنــدانِ
 [فرقى مذهبى] كويكرها بوده در بسيارى از موارد از الگوى [زندانِّ] كان و كلاستِر

## 1. J. Hanway, The Defects of Police, 1775.

Y. يـشّنويس لابحهى فانون IVV9 كه جوليوس در ابن كتاب آن را نقل مىكند:

Julius, Lȩ̧ons sur les prisons, trad. française 1831, I, p. 299.

ييروى مىكرد. ' كار اججبارى در كاركاهها، اشتغال مدامِ زندانيان، تأمين مالى زندان از از









 كسى حق ورود به اتاقها و مكانها








 داشنهاند. نكاه كنبد به:
T. Sellin, Pioneering in Penology, p. 109-110.

 تحمبل آن بودند.
2. G. de La Rochefoucauld-Liancourt, Des prisons de Philadelphie, 1796, p. 9.
3. J. Turnbull, Visite d la prison de Philadelphie, trad. française, 1797, p. 15-16.

مىگذرد فرومىرود")،. و سرانجام، همانند زندانِ گان، مدت زندان با رفتار زندانـى تغيير مىكرد: بازرسان زندان پس از مطالعهى پروندهـها، عفو زندانيانى را كه رفـتار
 دشوارى متداول بود.


 عوض، اجراى كيفر بايد در خفا انجام گيرد؛ مردم نبايد [در اجرای كيفر












1. Caleb Lownes, in N. K. Teeters, Gradle of penitentiary, 1955, p. 49.
r. در مورد بینظمى هاى ناشثى از اين قانون نگاه كنبد به:
B. Ruch, An inquiry into the effects of public punishments, 1787, p. 5-9, et, Roberts Vaux, Notices, p. 45.






دكرگونى بود. انزوا و بازكشت به خود كافى نيست؛ موعظههاى صرفأ مذهبى نـيز










 مجرمان در مورد وظايفـشان در مـقام انسـان و عـضوى از جـامعد بـــ كـفتوكو بنشيننده.








## Teeters, p. 53-54

1. J. Tumbull, Visite à la prison de Philadelphie, trad. 1797, p. 27.


#### Abstract

   تنباكوى كمى [مصرف مىشود] ، مكالمههاى وفبحانه با كفرآميز جندان [منداول نيست] . كار


نظر بود؛ هر روز رفتارهاى او را يادداشت مىكردند، و بازرسان ـدوازده شخصيت


 افراد امكان مىداد كه تقسيم زندانيان در زندان كمتر بر مبنان
 رصدگاه دائمى بدل شد كه امكان توزيع انواع شرارت و ضعفـ را مــىداداد از ســال (IV9V داشت كه يا بهصراحت به حبس انفرادى محكوم شده بودند يا در زينـد
 كهنهبزهكار شناخته شده بودند... يا [كسانى كه ] اخلاق تغانسد، شان

 محكوميت، اين باور را القاء مىكرد كه اينان عادت به بـ بزهكارى ندارندا). و سرانجام،

 كه در دستهبندى بيشين جاگيرند. ' دانشّى فردى ساز [individualisant] شكل گرفت


 دانش عمل مىكند.
*
 N. K. Teeters, The cradle of penitentiary, 1935, p. 50.

1. يادداشـتهاى هيئت مديران، \&ا زوتن VV9V، نقل شُده در:
N. K. Teeters, loc. cit., 1935, p. 59.

ميان اين دستگاه تنبيهى كه الگوهاى فلاندرى، انگليسى و امريكايى آن را ارائه
















 نظريهيردازان، خواستار روشهايى براى فردى كردنِ كيفر شــدند: مـــتات، مـاهيت،

1. W. Blackstone, Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre, trad. française, 1776, p. 19.
2. W. Bradford, An inquiry how far the punishment of death is necessary in Pennsylvania, 1793, p. 3.
3. B. Rush, An inquiry into the effects of public punishments, 1787, p. 14.


 رذالت و بلبدى باشد.ه (Hanway, Defects of police, p. 52).












 در روشي اصلاحكرايان، كيفر بر تصورات [représentations] استوار بـود و و از














 بهمنزلیى نشانهى تنبيه. اصلاح فـردى بـايد فـرايـند تـجديد


 دستگاه] نقطهى كاربرد كيفر تصور نيست بلكه بدن، زمان، رفـتارها و حـركتها وـا و
 روح بهمنزلهى خاستگاءهاى رفتارها، عنصرى را شكل درا دادند كه اكنون براى دخالت
 باشد، بايد بر ادارهى سنجيلهى فرد استوار باشد: „[من شكى ندارم كهـ هر جر جرمى از


 مىكيرند، ديگر مجموعههايى از تصوراتى كه تقويت مى شدند و انتشار مى يافتند



 اين تكنيك اصلاحى سعى در بازسازى آن مى شود آنقدرها شخصى








[^23]


 نمايش را بىفايده مى


 خودمختارى نسبى برخوردار باشد: اين تكنيكى تـنبيهى بـايد عـملكرد، قـاعدهها، تكنيكها و دانش خود را داشته باشد؛ اين تكنيكى بايد هنجارهايش را مقرر كند و





 قدرت تنبيه با قوانينى كه حدود اين قدرت را آشكارا تعيين مىكنند كاملاُ متناسب



 نظام ييشين إعمال مى
 در كل، اختلاف اين است: شُهر تنبيهى يا نهاد اجبار؟ در يك سو، عـئ عملكرد قدرت

ا. نگاه كنيد بَه انتقادهاى راش در مورد نـمايس هاى نــنبيهى، بـهويرُْ نــمايشه هايى كـه دوخـريش
دو والازه به نصوير كنيده بود:
B. Rush, An Inquiry into the effects of public punishments, 1787, p. 5-9.

كيفرى مورد نظر است، قدرتى كه در سرتاسر فضاى اجتماع توزيع شـدنداست؛ در














 عمومى، [يعنى] در (اشهر تنبيهى" بهتر عمل مى مكند يا يا با محصور شدند در در در يكى نهاد







 استفاده مىكرد؛ و حضور جسمى بادشاه، قدرت او و جلوه و اثرى رعبانگيز رانيز را در
 همواره بالاتز از قوانين خاص تنبيه بود رعبانگيزتر مىنمود. در طرح حقوقدانان

اصلاحگرا، تنبيه روشى بود براى تجديد صلاحيتدهي افـراد بـهمنزلهى اشــخاص
 مجموعههاى رمـزگذارى شـدنى تـصورات اسـتفاده مـىكرد، و كـاركرد صـحنهى






 شكستخورده، شخص [سوزهـ] حقو قى در حال تجديلرصلاحيت يابى، فرد مقيد به












 مجازات و جشنِ يُرگويانهاى كه اين نشانهها را انتشار مىداد، شد؟

## r <br> انضباط

## فصل اول

## بدنهاى رام

تصوير آرمانى سرياز آنكونه كه كماكان در ابتدالى سدمى هفدمم توصيف مـى













 حالتهاى بدن بازيرورى شد؛ آرام آرام، اجبارى حساب شـده هر يكى از بخشهـاى

[^24]بدن را در نورديد، بر آن حاكم شـد، كل بدن را مطيع كرد، آن را هميشَ آماده و حاضر


 دهند و شانهها را عقب دهند؛ و براى آنكه به اين وضعيت عادت كنند، آنـان را در









 مىدهد، مهارت مىيابد يا نيروهايش افزايش مىيابند. كتاب بزركي انسان_ماشين [انسان به منزلىى ماشين] بهطور همزمان در دو دفتر نوشته شـد: دفتر كالبدشنـاختي متافيزيكى [Anatomo-métaphysique] كه دكارت نخستين برگهاى آن را نوشته
 [technico-politique] كه عبارت بود از مجموعهاى كامل از قاعدههاى نظامى و و

 فرمانبردارى و استفاده هدف بود و و در ديگرى، عملكرد و توضيح: بدنِ مفيد، بدنِ

 دو، مفهوم (اطاعت) حكممفرما بود كه بدنِ قابل دستكارى واداره شدن را بــه بـــن
Y. همان نرمان.
I. فرمانِ YO مارس IVYF.

IVI بدنهاى رام
تحليل يذير بيوند مى داد. بدنى مطيع است كه فرمانبردار باشد، قابل استفاده باشد،



 و تمرينهايى طولانی.






 تجزيدنايذير، بلكه كار روى جزء جـز












 شد. اين انضباطها با بردهدارى تفاوت داشتند حون بر مـناسبات مـالكيت بــلهنها

استوار نبودند؛ ظرافتِ انضباطها در همين بود كه خود را از اين مناسبات بُرْهزينه ر

 متفاوت بودند، زيرا خدمتكارى در خانه مبتنى بود بر مناسباريات استيلا وريلا، مناسباتى






















 است از آن نتيجه شود معكوس مىكند و از آن مناسبات سفت و سختِ انـقياد را

بدنهاى رام

 يافته و استيلايى افزايش يافته برقرار مىكيركند ارابداع، اين كالبدشناسى نوين سياسى را نبايد همیريون













 جاكيرند.







 معصوم اما عميقاً ظّنبرانگيز، ســازوكارهايى تـابع اتـتصادهايى نـنـگـآور يـا تـابع

اجبارهايى خُرد، با اين حال همينها بودند كه جهُّ نظام تنبيهى رادر آستانسى عصر




















 آموزش مسيحى و تربيت مدرسهاى يا نظا بـامى و در نهايت تمايت تمامى شكلهماى تربيت

 نهتتهاست، بلكه بيشتر بددليل تسلط و قبضهاى است كه قدرتى كه مى اليواهد اين

1. Maréchal de Saxe, Mes réveries, t. I, Avant-propos, p. 5.

جزء را به جنگى آورد در آن مىيابد. سرود ديني بزركى كه زأنـباتيست دو لا سال در

























[^25]آرزو كرده بود نيوتن ديگرى باشد، [يعنى] نه آن نيوتنِ عظمتهاى آسممانى و اجرام




 وسوسهالى كه هرگز مرا ترى نخواهد كرد، در من زندهاست... اين جهانِ ديگر مهمتر انر از



 دهدكو جكترين رويدادهاى كشورِ تحت حاكميتاش

 مشاهلدمى دقيقِ جزئيات و در همان حال، بـيحساب


 انسانِ انسانگرايى [اومانيسم] مدرن زاده شد.

ا. سن-هيلر در مفدمهى كتاب خود، اين سـخنان را به بنابارت نسبت مىدهد:
E. Geoffroy Saint-Hilaire, Notions synthêtiques et historiques de philosophie naturelle.
2. J. -B. Treilhard, Motifs du code d'instruction criminelle, 1808, p. 14.
 مـالهاى ديگرى را از استعمار، بردهدارى، و برسـارى از نوزادان آوردا

IVY بدنهاى رام

## هنرِ توزيعها

انضباط نخست اقدام به توزيِّ افراد در مكان مىكند. و براى اين منظور، حند تكنيكى را بهكار مىبندد.




 دستكم بهمنزلهى كاملترينِ نظام آموزشى بهشمار آمد؛ و اين نظام آموزشى را در در
 بود، اجبارى كردند.' سربازخانهها: بايد ارتش يعنى اينى اين تودمى ولگُرد را در جـا

 مىكردند؛ بايد جلوى درگيرى با مـقامهاى غـيرنظامى را مـىگرفتند؛ بـايد فـرار از









1. Cf. Ph. Ariès, l'Enfant et la famille, 1960, p. 308-313, et G. Synders, La pédagogie en France aux XVIIret XVIIIe siècles, 1965, p. 35-41.
2. L'ordonnance militaire, t, XII, 25 septembre 1719,

هزار نفر است.' در كنار كارگامهاى پراكنده، فضاهاى بزرگ كارخانهاى كه هم همگن




 شاربونى ير كه آن را تغيير شكل داده بود، بنا كرد و كارگران را در در خود كارخانه مانه مسكن




 دوباره درها را باز مىكرد.


 كارگران در زير يك سقف گردوآيند تا يكى از شركا [ىكارخارخانه] كه مسئوليت مديريت
 جاره سازد و در نطفه خفه كند.


1. Daisy, Le Royaume de france, 1745, p. 201-209;
(Dépôt de la guerre, 3689 f. 156) IVV0 خاطراتى بى نام از سال
A. Navereau, Le logement et les ustensiles des gens de guerre de 1439 a 1789, 1924, p. 132-135.
نگاه كنبد به طرح شُمارهى هو و.
2. Projet de règlement pour l'aciérie d'Amboise, Archives nationales, f. 121301.
r. گزارشّى به شاه در مورد ساخت بارجهى بادبانها در آنزه كه در اين كتاب نقل شده:
V. Dauphin, Recherches sur l'industrie textile en Anjou, 1913, p. 199.
 ظريفتر روى مكان كار مىكنند. و اينكار را بِيش از هر چجيز مطابقِ اصلِ جادهى




 غيبتهاى كنترل نشدهى افراد، رفت و آمدهاى نامنظم آنان، و بيوندها


 برقرار و ساير ارتباطها را فطع كرد، در هر لحظه بتوان رفتار هر فرد رد را مراقبت كرد،

 انضباطْ مكانى تحليلى [analytique] را سازمان مى دهدر.




 با سختگيري خداوند رويارو شوند. اخخراب تصوير مرگ است و خ خوابخاهاه، تصوير

 ببينند برخيزند و بخوابند.||' اما اين هنوز چیيزى جز يكـ شكل بسيار ابتدايى نبود.
[^26]همـجنبن نگاه كنبد به طرح نمهارهى 9.

























 او، بايد به اين دفتر مراجعه مىكرد؛ بعدها تختها متداول شد. بهتدريج مكان ادارى و سياسى به مكان درمانى بيوند خورد:

بدنهای رام
غايتِ اين مكانْ فردى كردنِ بدنها، بيمارىها، نشانههاى بيمارى، زندگى ها و مرگَها بود؛ اين مكـان جــلولى واقـعى از ويـزگّىهاى كـنار هــم رديـفـ شــلـه و بـهدقت متمـايزشده را ترتيب داد. مكانى مفيد از لحاظ خزشكى، از انضباط متولد شلد.
 ييجچيلهتر شل. مسئله عبارت بود از توزيع افراد در مكانى كه بتوان آنها رادر ايـن مكان مجزا و نشانه گذارى كرد؛ و نيز عبارت بود از اتصال اين توزيع با دستگاه توليد كه اقتضاهاى خاص خود را داشت. بايد توزيع بدنها، ساماندهي مكاني دستگاه

 كارخانه از رشته كارگاههايى تشكيل شده بود كه هر يكـ به انجام يكى فعاليت اصلى اختصاص داشت: كارگاه حابه، بستهبندى، چرداختـكارى، كارگاْ زنـان ظـريفكار، گراورسازى، و رنگرزى. بزرگترين ساختمان [كارگاهها] ساختمانى سه طبقه بود بـه





 در فاصلهى ميان دو رديفِ ميزها، مى شد همهى كاركان و در عين حال فردفرد آنان را تحت مراقبت داشت: ملاحظهى حضور كارگر و خشتكار و كيفيّت كار او؛ مقايسهى كاركران با يكديگ, و طبقهبندى آنان برحسب مهارت و سرعتشان؛ دنـبال كـردن مراحل متوالى توليل. تمامى اين سِرى كردنها شبكهاى دائمى را شكل مى داد كه در


1. Reglement de la fabrique de sain-Maur. B. N. Ms. coll. Delamare. Manufactures III. [متررات كارخانهى سن-مُور].










 تضمين مىكرد.







 و در شبكهاى از مناسبات به حركت مى اندازيازد.




 عموميْ شكلِ جنگٍ و رقابت بود؛ كار و نوآموزى و كلاسبندى و طـبقهبندى در
 (La Métherie, Journal de physique, t, XXX, 1787, p. 66).

قالبِ نبرد و از رهگذر رويارويى دو ارتش انجام مىشد؛ عملكردِ هر دانشآموز در در








 زمان اميراتورى [اول فرانسه]، بر مبناى اين مرجع رومى، آرمان قـضايي شـهروند











 رديف و در زمانى ديغر رديف ديگرى راكسب مىكرد؛ دانشا آموز بىوقفه روى اين



[^27]شايستگى ها را از لحاظ مادى در مكانِ كلاس يا كالج نشان مىدوادند. حركتى دائمى كه در آن افراد در مكانى كه با فاصلدهايیى رديف شده تقطيع شده بوده جاى يكديگر را مىگرفتند.


 دانش آموزان بهصورت گروه درهم برهمى كه منتظر [نوبت خــود




 مكاني آن بتواند بهطور همزمان، مسجموعهى كـاملى از تـمايزها را تــضمين كـــنـا




 دانش آموزانى كه درس يكسانى دارند، در مكانى واحد و وا همواره در همان دان جانى ثابت جا داده شوند. دانشآموزان درسهاى بالاتر در نيمكتهای آلى نزديك به ديوار [أنتهاى




 شوند؛ دانشآموز سبكسر و جلف بين دو دانشا آموز جدى و متين نشانده شوده، و

دانشآموز هرزه و بىدين يا تنها بماند يا بين دو دانشآموز برهيزگار جاكيردر|.'
 درهمبافتهاى را هم [از لحاظ] معمارى، هم كاركردى و هم [از لحاظ مى سازند. همين مكانها هستند كه استقرار در جايى ثابت را را ميسر مى ركنتد و ر حركت



 مختلطاند: هم مكانهايى واقعىاند جون آرايش ساختمانها و و سالن وانها و و اثاثيهها را وا




 گياهى و جانورى، و در همان حال، ویىريزي طبقهبندى هايى عفلانى از مو موجودات




## 1. J.-B. de La Salle, Conduite des Écoles chrétiennes, B. N. Ms. 11759, p. 248-249.






 (هنگامى كه توانايى هاى (M. I. D. B, Instruction methodique pour l'école paroissiale, 1669, p. 56-57).


بيماران، جداكردن آنان از يكديگر، تقسيمبندي دقيق مكان بيمارستانى و طبقهبندى

 جدول هم تكنيكي قدرت بود و هم روش دانش. هدف





 ساده و مشابه و قابل انطباق بر همهى حركتها... امكانرّتحرك و هــدايتشـــدنى سادهتر خواهند يافت). ' تاكتيكْ نظمدهـي مكاني انساني مكانِ انضباطي موجودات طبيعى است؛ و جدول اقتصاديْ حركت منظم ثروت
 در نظم اقتصادى، اندازهكيرى كميتها و تحليل [و جداگرى


 كشُيدنِ بيسُترين اثرها و نتيجهـها محورى استوار است كه از ويزُكى به سوى رده مىروده، حال آنكه تاكتيكِ انضباطى


 عنصرهاى متمايز است: بِايهاى برای خُردهــفيزيك قدرت كه مى تونوان آن را [قدرت] (سلولى" ناميد.

[^28]بدنهاى رام
كنترلِ فعاليت
ا. برنامهى روزانه ميرائى قديمى است. بدون شكى، جماعات رهبانى الگـوى دقيت آن را ارائه كرده بودند. اين الگو به سرعـي






 دستهاىشان را بشويند، كارشان را به خداوند تقديم كنند، صليب بكشـند










 ارتش صورت گرفت: كيبر اندازه گيرى دقيتِ زمانهاى تيراندازى را كه ايـدهى آن از از

1. مادمى يك مقررات كارخانهى سن-مُور.
2. L. de Boussanelle, Le Bon Militaire, 1770, p. 2.

دربارهى ويزگى ديني انضباط در ارتش سرند نگاه كنبد به: The Swedish Discipline, Londres, 1632.

وُبان بود، بهطور نظاممند به اجرا در آورد. در مدارس ابتدايى، تقسيمبندى زمان بيش
 بى برنگی اطاعت مى شدند: (با آخرين ضربهى ساعت، يكى از دانش آموزان زنگى را


 سوم براى آنكه [سرجاى خود

 دعا، ساعت 9 نشستن بجهها سرجاى
 الاآخر. ${ }^{\text {T }}$








1. J. -B. de La Salle, Conduite des Écoles chretiennes, B. N. Ms 11759, p. 27-28.
2. Bally, cité par R. R. Tronchot, L' Enseignement mutuel en France, thèse dactylographiee, I, p. 221.
3. Projet de reglement pour la fabrique d'Amboise,

مادهى r، مركز اسناد ملى (121301 f). [در ابن ماده] تصريح شُدهاست كه اين ماده در مورد

 شـدهاست:
Hayem, Mémoires et documents pour revenir à l'histoire du commerce.

بدنهاى رام 149
استه؛؛ و حتا در زمانِ وقفه براى غذا خوردن، „نقل هرگونه داستان يا ماجرا يا هر

 اندازهگيرىشدهاى كه بابت آن دستمزد برداخت

 انضباطى است. اما اين جديدترين خصوصيات انضباطها نـبود. بـلكه روشهــاى ديگرى وجود داشت كه بيستتر سرشتنماى انضباطها بود.
 بگيريم. در ابتدأى سدمى هفدهم: هاعادت داني




 ثانيه دو تدم نظامى برداشته شود؛ مدت زمان قدم اريب در همان يك ثانيه برداشته شُود و طول آن بيش از

 و نوك پا كمى به طرف بيرون و پايين باشد تا پا تماس و و برخورد مـي




ا. مقررات براى كارخانهى ام. اس. أبنهابم. مادمى 18.
2. projet de règlement pour la fabrique d'Amboise, f $\uparrow$.
3. L. de Montgommery, La Milice française, ed. de 1636, p. 86.
4. Ordonnance du $1^{\text {er }}$ Janvier 1766, pour régler l'exercice de l'infanterie.
[نرمانٍ اول زانويه IVצ\& براى تنظيبم تمرين بـياده نظام.]

ديگرى از وضوْ و دقت در تجزيهى حركتهاى دست و پا و جنبشهها، شـيوهى ديگرى از انطباق بدن با الزامهاى زمانى.
























 دست، بايد روى ميز قرار كيرد. بازوى راست بايد حدود سه انگُشت با بدن فاصله

بدنهاى رام 191

داشته باشل، و تقريباً ينج انگشت از ميز بيرون باشد و تكيهى اندكى روى ميز دهد. آَموزگار بايل به دانش آموزان وضعيتى را كه بايد به هنگام نوشتن داشته باشند يـاد دهد، و اگر از اين وضعيت خارج شدند با نشانه يا هر خيز ديگرى، آنان را اصلکح كنده. ' يكى بدن منضبط بايه و تكيه گاهى است برای حركتِ كارا و مؤثر.
 كه روى آن كار مىكند برقرار كند تعريف مىكند. انضباط ميان آن دو، اتصال دقيقى
 دست راست بلند كرد، به بدن نزديك كرد و بهطور عمودى روبهروى زانوى راست
 بگيرد، [بهطورى كه] بازو كشيده و هسبيده به بدن در ارتفاع كمربند نظامى [باشد] . در مرحلهى دوم، بايل تفنگُ را با دست چحـ در برابر خود گرفت، لولهى تفنگِ بايد ميان دو جشم بهطور عمودى باشد، دست راست بايد تفنگ را از بالاى قنداق بگيرد، بازو كشيده، ضامن ماشه بالاى اولين انگشت، دست جیب در ارتفاع زبانه، انگشت شست در امتداد طول لولهى تفنگّ روى شيار. در مرحلهى سوم، دست راست بايل تفنگ را رها كنل، جیخماق تفنگ رو به بيرون و روبهروى سينه [قرار گيرد]، بازوى

 اين نمونهاى است از آن چیزى كه مى توان آن را خابطه گذارى ابزاريِ بدن خواند. اين ضابطه گذارى شامل تجزيهى حركت كلى به دو رشتهى مو ازى است: رشتهى اعضاى بلن كه بايد به كار گرفته شـند (دست راست، دست چچب، انگشتان مختلف دست، زانو، چششم، آرنج و غيره)، و رشتهى بخش هاى شيئى كه با آن كار مىشود (لولهى
 مطلبِ شمارى از حركتتهاى ساده (قرار گـرفتن، خـــم كـردن) هـمبـسته مسىكند؛ و

1. J.-B. de La Salle, Conduite des Écoles chrétiennes, éd. de 1828, p. 63-64.

نگاه كنيد به طرح شُمارهى ^.
2. Ordonnance du $1^{\text {er }}$ janvier 1766, titre XI, art. 2.
[نرمان اول زانويهى IV\&\&، عنوان يِزدهم، مادهى 「].

سرانجام اين ضابطه گذارى توالى قاعدهمندى را وضع مىكند كه در آن، هر يك از اين






 يكى كار راطلب مىكرد بسيار فاصله داريم. مقرراتى كه قدرت تحميل مىكند در در عين




 خداوند آن را حساب مىكرد و انسانها بابت آن مزد مى دادادند ممنوع بود؛ برنامهى




 لحظه. اين بدان معنا است كه بايد در يـى تشديد استفاده از كو جكترين لحظه بوده گويى زمان حتا در تجزيه شدن هم تمام نشدنى است؛ يا گويى با ساماندهـى درونى
 آن نقطه، حداكثر سرعت به حداكثر كارايى مىيـيوندد. و همين تكنيكى بود كـه در



ا. مونتبتِ سربازان بروس را نمىتوان به جـبزى (اجـز بـه برنرى انضباط و تمرينشان نسبت

بدنهای رام $19 r$

زيربخشَهاى آن بيشتر افزايش مىيابل، و هر جهه با گستردن عنصرهاى درونى زمان در برابر نگاهى كه آنها راكنترل مىكند زمـان بـهتر تـجزيه شـود شــتاب بــيشترى مىتوان به علميات بختّيد، يا دسـتكم، عمليات را با سرعتى بهينه تنظيم كرد؛ از همينرو بود كه اين مقرراتِ مربوط به زمانِ عمل اهميت بسيارى در ارتش يافت و بايد هم چحنين اهميتى را از لحاظ هر تكنولوزي فعاليت انسانى مى يافت: مقررات
 زمانى، و براى دوشفنگ ملرسهى آموزش متقابل نبز البته به شيوههايى ديگر، بهمنزلهى دسـتگاهى بـراءى تشديد استفاده از زمان سامان يافت؛ سازماندهیى اين مسلدرسه امكـان مـى داد كـه ويزكي خطى و متوالي آموزسُ معلم دگركون شود: اين سازماندهى زير نظر مبصرها و كمكـمبصرها، هـماهنگي فـعاليتهای انـجام شــله را در يك زمــان و در مــيان گروههاى دختلف دانش آموزان تنظيم مىكرد به گونهاى كه هر لحظه ثُر بود از نعاليت بسيار امـا منظم؛ و از سوى ديگر، ضرباهنگى كه با نشانهها و سوتها و نـرمـانها تحميل مى شلد، هـنجارهاى زمـانى را بـر هــمه تـحميل مـىكرد، هـنجارهايى كـه مى.بايست هم فرايند يادگيرى را شـتاب بـخشند و هــم سـرعت را بـهمنزلهى يكـ فضيلت آموزش دهند '؛ ॥اتنها هدف اين فرمـانها... عادت دادن بـحههها بـه اجـراى سريِ و درستِ عمل هاى يكسان و كاهش هر حهه بيشتر اتلاف وتِت ناشى از گذار از「يك نعاليت به نعاليت ديگر استر).
 ror ra، . IVD - فوريهى
Arsenal, Ms. 2701 et Mes rêrries, t. II, p. 249).




































راست و برخى بيـُتربه سمت جپب بگيرند. بددليل همين نايكسانى ساختمان إبدن




 تمامى بثو هشها



 همبستهى قدرتِ انضباطى، فرديتى است كه نه فقط تحليلي و و اسلولىى) است بلكه طبيعى و راندبامى) نيز هست.

## سازماندهي تكوينها









 مدتِ مقرر آموزش كه با يكى آزمونِ تعيين صلاحيت به بإيان مىرسيد، اما اين اين مدت

[^29]آموزشى با يكى برنامهى دقيق تقسيمبندى نشَده بود؛ و مبادلهاى كامل ميان استادكار كه بايد دانشاش را ارزانى مىكرد و كارآموز كه بايد خدمات و كمكاش اشر را را عرضه





 ديوار نصب شده بود حضور و غياب انجام میى رورفت؛ [نام









 استاد قرار مىگرفت؛ و به بهترين آنها بِاداش داده مىشـد

 دانش آموزانى را كه مىتوانستند بد كلاس بالاتر بروند تعيين مـىكردند. اسـتادان و


 F. Grosrenaud, La Corporation ouvrière a Besançon, 1907. p. 62.
























1. Cf. E. Gerspach, La Manufacture des Gobelins, 1892. Y. اين طرح را ز. بِروان ارائه داد:
J. Servan, Le Soldat citoyen, 1780, p. 456.

همهى تمرينها بهيكباره به سرباز داده شوده'؛ ؛ مختصر آنكه زمان به مراتبى مجزا و
 توالى هاى عنصرهايىى كه تا حد ممكن سادماند و تركيب ايـن عـنـصرها مـا مـطابق بـا
















 كافى است، و هيجَكس نمىتواند بدونِ گذراندنِ اين امتحان نخستين، از درجهى دو

1. مفررات سال IVFT براى بيادنظظام بروس،

Arsenal, Ms. 4076.
 آكادمىها (اتربيت اسبب، گرفتن خنجر [از

 F. de la Noue, Discours politiques et militaires, ed. 1614, p. 181-182.

به درجهى يك ترفيع يابد).' 'F. ساماندهي سلسلهها [séries]؛ تجويز تمرينهاى


 خود به زيربخشهايـى تقسيم مى شوند.




 دهند و كروهبانها را نيز افسران ارشد بعداز هر هاه تمرين دهند


 يكديگر مجزا مىشوند؛ تعيين برنامههايى كه هر يكى در طول دورها
 افراد برحسب چجگونگي طى كردن اين سلسلهها. زمان انـضباطئ ايـن ســلسلههاى




 از لحاظ تاريخى، بسيار زود هنگام (اين تعليم و تربيت كه همحون الگُوى تكنيكي

## 1. Instruction par l'exercice de l'infanterie, 14 mai 1754.

[آموزش با تمرين بياده نظام، If مه مه IVAF].
r. همان جا.





 بعد مى





 (tt, ss, ff)


 زماني بزركى جاكيرد، سلسلهاى كه هم حركتِ طبيعي ذهن است و و هم قاعدمايى براى روشمهاى آموزشى.
 مسـحاصر



 فرد است. بس براكندکى زمانى بممنظور بهرهبردارى از آن جمع آورى شد و تسلط بر

[^30]




Reprenez vos méches

François．
13.9

FIGURE IXX．
Reposez vows suer vos
armes．Rii． －

هـر نظا
荌

 نكا هنابل كـراوات






$$
\begin{aligned}
& \text { 湟 } \\
& \text { Va تسوبر } \\
& \text { فتيلهدها را بردأريا. }
\end{aligned}
$$


 برابري و بازوى رانـا












$$
\mathbf{I}
$$

2



##  <br> -

##  

$m$
8

 سهنأمبر IVI9 در مرود ساخت سربازخانيها.

ن. . $V$
P.G. Joly de Maizeroy, Théorie de la guerre, 1777.

الر الردو

 , V 9. الستحكات




181 sade 35.0 (I.N.R.D.P. 1


$$
\begin{aligned}
& \text { 2. } 9
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { IV9 5anive } 4
\end{aligned}
$$



ÉCOLES POIR I. ENSEIGNEMENT MUTLFI, FLEMENTARE:






 s,hem जitatie sder,
T1A ssaria a . S. U. (IVDV-IVAP)


ror If If
 rIA $ى$ ى



俍
rll saze


$$
\begin{aligned}
& \text { rII }
\end{aligned}
$$







 rl rll









得

若






 كهي




بدنهاى رام
مدت زمانِ فرّار حفظ شد. بدين ترتيب، قدرت مستقيماً به زمان متصل مسىشود؛ قدرتٌ كتترل بر زمان و استفاده از آن را تضمين مىكـند

 زمان „تكاملى" [شكل گرفت]. اما بايد يادآور شد كه در همان بـرهه، تكـنيكـهاى





















 درجهبندى شده بر بدنها تحميل مىشود. تمرين با سمتدنـهى رفتار به سوى يكـ



 خود بگيرد، تاريخى طولانى داشته است: تمرين را مىتوان در روشهاى نـا نـظامى،





 برادرانِ زندگى مشترك ظانـي

 صاحبمنصبان و بازرگانان: موضوع كمال كه معلم نمونه [دانشا آموزان را ا ] به سمت

 وظيفههاين با يِحيدگى فزاينده كه از اكتسابِ تدريجي دانـي



 مفيد. ${ }^{\text {T }}$

1. Cf. G. Godina Meir, Aus sources de la pédagogie des Jésuites, 1968, p. 160 et suiv.



زمانِ اينجهانى براى رسيدن به رستگارى. بهتدريج در تاريخ غرب، تمرين در عين



 سمت انتيادى كه هرگز به پايان خود نمىرسد ميل مىكند.

## تركيب نيروها

(بياييد باكنار گذاشتنِ اين يـشداورى قديمى شروع كنيم كه بر مبناى آن، نيروى يك
 حركت چجيزى جز وهم و خيال نخواهند بود، اگر بخواهيم اين قوانين را بر تاكتيك


 مثّل گوشت دم توب بودند با بهمنزلهى ديوار يا سنگر عمل مى مكردند، نظير رپياده
↔ متراسبورگ. نگاه كنيد به:

Bulletin de la societe d'histoire du protestanisme, I. XXV, p. 499-505.
بايد يادآور شد كه روابط ميان ارتش و سازمان دبنى و آموزش بسـيار بـبـجبدهاستـ. مـى توان




 نظامى نر رديفها و ستونها و صفـها داد. 1. J. A. de Guibert, Essai genêral de tactique, 1772, I, 18.




نظام مخوف ارتش اسيانياب؛؛ توزيع سربازان در اين تودهإى سربازان] عمدتاً براساس

 ببخشّند؛ در جلو و گوشهها و جناحها







 موسكه، كه به مهارت سرباز ارزش بيشترى ميدواد؛ خري هدفى معين را نشانه گيرى كرد، و مىشـشد از قدرت تيراندازي فرد استفاده كرد؛ و در
 همينرو تحرى بهمراتب بيشترى را [از هر سـربازا








I I IV09 در آن معنا به كار رفت.


فوزى او است؛ و و بدون شكى، زيربخشه هاى خود سرباز [عبارت بود از] حركتهاى








 است از نيروى اجتماعي كار يا نيروى كار اجتماعى. اين نيرو زادهى خودِ همكارى

بدينترتيب، ضرورت جديدى سربرآورد كه انضباط بايد بـ آن بـاسخ مـي


 دستيابى به دستگاهى مؤثُر و كارا بود. اين ضرورت [جديد] به جند شيوه بيان شد.

 هندسهى عظبيمى است كه هنوز نانشناخته استا" J. de Beausobre, Commentaires sur les defenses des places, 1757, t. II, p. 307.
 شـدهاست.. م
2. K. Marx, Le Capital, Livre I, $4^{e}$ section, chap. XIII.

ماركس بارها بر تشابه مسانل مربوط به نقسبم كار و مسـاثل مربرط به تاكنيك نظامى تأكيد

















 عملياتى تعيين شده عمل كند، مى بايست بـنونوبي
 متعاقباً در تعداد بيشتر آموز









[^31]Y. فرمانِ \& مه VVOD در مورد تمرينِ بيادهنظام.

تصوير مىكرد كه سرتاسر قلمرو كشور را ببوشاند و هر فرد بـو قفه اما به شيوها با متفاوت و مطابق با بخشُ متحول، [يعنى] توالى تكوينىيى كه فرد

 همان قلعهها به آخر رساند و در تمام طول اين دوران، كهنهسربازازان تا دم مرگّ، بـا


















 دستگاهى براى يادگيرى بدل شد، دستگاهى كه در آن هر دانشآموز و هـر هـ سطح و هر
1.آزبونُن، گزارش در مورد حوزهى مالى تور؛ نقل شده در
P. Marchegay, Archives d'Anjou, t. II, 1850, p. 360.








 و وضوح استوار است تقطيع شود و تداوم يابد؛ دستور نبائبي













 اطاعت. (اولين و اصلىترين كاربرد علامت آن است كه تنها با يك ضربي آلـي آن، نگا.
 2. L. de Boussanelle, Le Bon Militaire, 1770, p. 2.

بدنهاى رام ب+9

























1. J. -B. de La Salle, Conduite des Écoles chretiennes, 1828, p. 137-138.

همجنين نگاه كنبد به:
Ch. Demia, Reglements pour les école de la ville de Lyon, 1716, p. 21.

















 تعداد بسيار را اداره كند؛ و سرانجام ايـن تـاكـتيك است كـه شــنـاخت از انسـانها


## 1. Journal pour l'instruction elementaire, Avril 1816

[نشريه براى آموزش ابتدايى، آوريل 1A19]. نگاه كنبد به:
R. R. Tronchot, L'enseignement mutuel en france, these dactylographiee, I.

 זr فرمان با نشانها بك صداى زنگ يا سوت.

YII بدنهاى رام
است كه بايد آن حركتها را تعيين كـنـند.)' يـا: „ايـن وازءه [ى تـاكـتيكى]... ايـدمى موقعيت افراد تشكيل دهندهى يكى دسته سرباز نسبت به مـ مو قعيتِ دستههأى متفاوتِ سربازانِ تشُكيلدهندهى يك ارتش، و ايدهى حركتهاى دستهها و و عملياتشان و















 اقتصادى و جمعيتى شان رادر برابر يكديگر بـي
 كنترلِ بدنها و نيروهاى فردى در كشُورها إعمال شد. طى اين دوره، (انظامى)" ـ نهاد

 مشخص شد، [آن هم ]در نقطى اتصالِ ميان جنگـ و غريو نبرد از يكسسو، و نظم و

[^32]



 ننخواستِ عمومى بلكه اطاعتِ خوديكار باريود.













 جمعي بدنها تدارك مىديدند.

[^33]
## فصل دوم

## شيوههاى تربيت خوب

والهاوزن در همان ابتداى سدمى هفدهم، از (انضباط سخت، بدمنزلهى هنر پاتربيت خوب" سخن كفت. ' قدرت انضباطى قدرتى استى است كـ كاركرد اصلى آن نه تلكه كردن










 إعمال خود در نظر مىگيرد. اين قدرت قدرتى فاتح نيست كه بمدليل افـراطِ خــود



مقايسه با آيينهاى باشكوه قدرت پادشاهى يا دستگاههاى عظيم كشور ر، حالتهايى




 اين قدرت است، يعنى امتحان."
*

مراقبت پایگانمند
إعمال انضباط مستلزم سازوكارى است كه بهوسيلدى بازي نگاهٍ مقيد و ملزم مىكند؛











 اردوگاه مكانِ والاى قدرتى است كه خون بر نظاميان إعـمال مـىشد، مـى بايست
examen * مورد مدرسه معادل ابن وازه را صرفاً (إمتحان)) و در مورد بيمارستان (امعابنها آوردهابم.-م.

بهمراتب شديدتر اما همجخنين بهمراتب ملاحظه كارتر، كاراتـر و هـيشگيرىكنندهتر مى بود. در يك اردوگاه كامل، كلِ قدرت تنها با مراقبتى دفيق إعمال مى شورد؛ و هر






 جادرهاى افسرانِ جزء ور درست روبهروى اولين تيرى قـرار دارد.


 چادر سروانها است... چادرهای سرورانها





1. Reglement pour l'infanterie prussienne, trad. franç., Arsenal, ms, 4067, fo 144.
براى طرح هاى قديمى نگاه كنيد به:

Praissac, Les Discours militaires, 1623, p. 27-28. Montgommery, La Milice Française, p. 77.
براى طرحهاى جديد نگاه كنيد به:

Beneton de Morange, Histoire de la guerre, 1741, p. 61-64, et Dissertations sur les tentes;

> همجنين نگاه كنبد به مفررات بسيارى همجون:

Instruction sur le service des ręglements de Cavalerie dans les camps, 29 Juin 1753.
نُاه كنبد به طرح شُمارْى V.

مكاني مراقبتهاى بِايگانبندى شده. اصلِ (جا دادن)، ["encastrement"]. اردوكا.







 در خود جا مىدهدل، تسلط يافتن بر رفتار آنان، تجديد اثرهايى قدرئى





 مى مايست مشاهدهى كامل بيماران و در نتيجه سازگارى بهتر درمانها را را امكانیذير



 سدمى [هجدهم] قرار بود ساماندهى شود و پس از دومين آتشسوزى بيمارستان



 كوجكترين جزئيات آن را به كابريل [معمار] ديكته كرده بود ماشيني تربيت بدنهاى نيرومند [يهدليلِ] الزامِ تندرسى؛ كرفتنِ افسران صالاحتيدار [بهدليلِ]

الزامِ شايستگى؛ آموزش نظاميانِ مطيع [بهدليلِ] الزامِ سياسى؛ جلوكيرى ازعيّاشى و













 سر و پاهاى دانشّ آموزان را ببينند، اما ديوارهاى كنارى دستشو يـى ها آنقدر بلند بود





 نهادهاى انضباطى تحقت بخشيدند يك ماشين مشاهده و ثبت و تربيت را بيرامون

> ا. نقل شده در:
R. Laulan, L'École militaire de Paris, 1950, p. 117-118.
2. Arch. nat. MM 666-669.

جِرِمى بِنتام حكايت مى كند كه برادرش به هنگام بازدبد از مدرسهى ننام بود كه ايدهى اولبهى سرأسربين [إبانُأُنبكُن] را بِافت.

انسانها شكل داد. در اين ماشينهاى مشاهده، چچگونه نگاهها به زيربخشها تقا تقسبم مى مود و چگگونه ميان آنهـا تـقويتكنتدهها [رلههـا
 آنها بهدست آيد؟




















 براى مراقبت و كاركردى كردن آن.

H19

 مراقبت از بيرون و توسط بازرسانِ مسئول اجراى مقررات إعمال مـى دشد، تـفاوت داشت؛ اكنون ديگگر مراقبت عبارت بود از كـنترلى شـديد و بـيـيوسته؛ ايـن كــنترل



 استادكار كه در كنار كاركران و كارآموزان حضور دار داشت




 متخصص [ِمراقبت] ضرورى شد، كاركنانى كه همواره حاضر و متمايز از كـارگران





 توليد صنعتى، مالكيت خصوصى و سود مى دانستند. در مقياس يكـ كارخاريانه، يكى


 مى.برد؛... كوحكترين ناشيگرىيى كه از نظر پنهان بماند و در نتيجه هر روز تكرار

[^34]شود مىتواند براى موُسسه فاجعهبار باشد و حتا در مدت زمانى بسيار كوتاه آن را


 كاركران، بازديد از تمامى كارها، و با خبر كردن كميته از تمامى رويدادها













 خيابان رفتارى وقيحانه دارند يا حرفـهـها
 خواندن حرف مىزنند يا زمزمه مىكنتد، و كسانى كه نمىنويسند يــا بـازيگُوشى

1. Cournol, Considérations d'intérét public sur le droit d'exploiter les mines, 1790, Arch. nat. A XIII ${ }^{14}$.


سرمابددارانه، ويزئى هايى خاص مىيابدل"
(k. Marx, Le Capital, livre I, section quatrième, chap. XIII).

مىكنده؛ מبازرسانه| از خانوادهها در مورد دانشا آموزانى كه غيبت كردهاند يا مرتكب




 مىداد، حركت دست را هدايت مىكرد، اشتباهها را تصحيح مىكرد و و در همان حال،





 است كه در آن، سه روش در درينـ درون سازوكارى واحد گُنجانده شدهاند: [سـه روشِي]



 كارايى آن را حند برابر مىكيند.
 بزرگِ تكنبكي سدهى هجدهم نيست اما اهمبتِ توسعهى خدعهـآميز و م مكارانهى آن

1. M. I. D. B., Instruction méchodique pour l'école paroissiale, 1669, p. 68-83.
2. Ch. Demia, Reglement pour les écoles de la ville de Lyon, 1716, p. 27-29.



 Dupont-Ferrier, Du college de Clermont au lycée Louis-le-Grand, 1, p. 254 et p. 476.

مرهونِ سازوكارهاى نوينِ قدرتى است كه اين مراقبت با خود به به همراه آورد. قدرت

















 مراقبت عملى مىشود، آن هم مطابق با قانونهاي نورشناسى و و مكانيك، مطابت ور با
 اساس، بلون توسل به زيادهروى و زور و خشونت. قدرتى كه بهظاهر كمتر (بلنىى" است چون آگاهانهتر (جسمى" [(افيزيكى") است.

## مجازات بهنجارساز

ا. در يتيمخانهى شواليه ثُله، جلسههاى دادگاهى كه هر روز صبح تشَكيل مى شُد مراسمى تمامعيار به راه مىانداخت: „همهى دانشا آموزان را به صف و بـى صركت و

نبوههاى تربيت خوب
 بود، بيرون از صف و با شمشيرى بهدست ايستاده بود؛ با فرمان او، دسته با قدمر
 مأموران گزارش YF ساع
 هنگگامى كه به توافق رسيد، ارشد با با



 يكى „دون_كيفرمندى [infra-pénalité,












 بدن (حالتهاى (اناصحيح)، حركتهاى نامناسب، بینظافتى) و در مورد مسـائل

1. Pictet de Rochemont, Journal de Genève, 5 janvier 1788.


جنسى (بى حيايی، بیىنزاكتى) بششدت إعمال مى شد. در همان حال، از مجموعهى






 تحقير و بريشانى كودى شود: ... رفتار سرد، بياعتنايى، استنطاق، تحقير، عـزيل ازي مقامبا.
r. اما النضباط شيوهى خاصى از تنبيه را با خود آورد كه اين شيوه









 ديخرى را بها او تحميل كرد.هـ
نظمى كه مجازاتهاى انضباطى بايد رعايت آن را موجب شا شوند آند ماهيتى آميخته

 مىكند: مـدت نـوآموزى، زمـان تـمرين، و سـطح استعداد و تـوانـانيى انـعكاس

[^35]قاعدهمندىيى است كه خرد يكى قاعده است. دانش آموزان مـلـرسـهـاى مسـيحى


 است كه بايد روى نيمكت (انادانها") جا گيرد. تنبيه در نظام انضباطى يكـ مسرجـع دوكانهى قضايى-طبيعى دارد.
ب. كاركرد مجازات انضباطى كاهش انحرافـها استا است. بنابراين، مجازات انضباطى



 الز خود سهلانگارى يا بیميلى نشال












 از مجازات كردن اجتناب كند؛ برعكس، او بايد تلاش كند كه بيشتر چِاداش دهد تا

[^36]كيفر، حون دانشآموزان تنبل همانند دانشآموزان كوشا با شوقِ بِاداش كَرفتن بيشتر



















 او بس بگيرد؛؛ و الاآخر.


1. Ch. Demia, Reglement pour les écoles de la ville de Lyon, 1716, p. 17.
2. J.-B. de La Salle, Conduite des Écoles chrétiennes, B. N., Ms 11759, p. 156 et suiv.
در ابنجا نـاهد جابهجايي نظام تساهل و آسـانگيرىها هستيم.

تيوههای نربيت خوب




 جرخهى شناخت از از افراد ادغام مى انشود.




















 تنبيههاى متداول در أَتِل و همدى تنبيههايى كه ضرورى تشخيص داده مى مود و


 دانش آموز صرفاً با شايستگى و رفتار او تعيين مى وشد، پدانشا آموزان دو كلاس آخر مى توانند به اين دلخوش باش باشند كه به كلاسهاى اول اول ارتقاء يابند و نشانها








 مى ماندند؛ اكر اين دانش آموزان به رفتار خوب


 قابليتها و رفتارشان و در نتيجه براساس استفادها


 بخشه هاى انضباط" باشند. بدين منظور كه همگى دري به يكديگر شبيه باشند.

 دادنٍ كنشها و عملكردها و رفتارهاى فردى به مجموعهاى كه هم عرصهى مقايسه

است، هم مكانِ تفاوتكذارى و هــم بــنيانِ قـاعدهاى كـه بـايد از آن تـبعيت كـرد.








 مىكند. در يك كلام، اين كيفرمندى بهنجار ميسى ماريازد.





 انضباطئ يك „كيفرمندي هنجارىی، را تراوش كردها كاند كه نمى توانوان اصول و عملكرد
 همواره در مكانهاى انضباطى تشكيل مى شُود و كاهى شُكل نمايسـي دستگا

 نمىكشاند؛ يا دستكم، اين كارِ اصلى اشى نيست؛ انضباطها_با تكيه بر مجموعـى
 دستگاه بزرك بيرونى را محاصره كرد، دستگاهى كه به نظر مى نـرسيد اين عملكرد آن

 شُدنِ علوم انسانى به عدالت كيفرى ريشه دارد و نه در اقتضاهاى خاص اين اين عقلانيت

نوين يا خاصِ انسانغرايـى [اومانيسم]يى كه اين عقلانيت با خود همراه مـى آورد؛ خاستگاه اين عملكردْ تكنيكِ انضباطىيى است كه اين سازوكارهاى نوين مجازاتِ بهنجارساز را به كار انداخت.
قدرتِ هنجار از رهگذر انضباطها پـديدار شـد آيا آيا اين قانون نوين جامعهى مدرن
 ديگر [يعنى] به قدرتِ قانون، قدرت گفتار، قدرت متن و قدرت سنت افزوت افـرده شـد و
 اجبارى در آموزش جا كرفت و به همراه آن، آموزشى استانداردشده هـى
 براى سازماندهي تشكيلاتِ پزشكى و جهارجو









 تفاوتها با يكديگر، موجب فايكدري هنجار در درونِ يكى نظام برابري صورى بدراحتى عمل مى مكند قابل درك است، خـون
 فردى را بهمنزلهى يكى الزام مفيد و نتيجهى يكى سنجه وارد مىیكند.

ا. بايذ در مورد اين نكته به صفحههاى مهم اين كتابِ كانگِلم رجوع كرد: G. Canghilhem, Le Normal et la Pathologiquie, ed. de 1966, p. 171-191.

## امتحان

امتحان [examen] تكنيكهاى بايگانبندي مراقبتكنـنده و تكـنـيكهاى مـجازاتِ






















 امكانذذير مى سازد نيز انجام مىكيرد.

 بيمارستان بدمنزلهى دستگاهى برایى „معاينه كردنى" ["examiner"] بود. آيينِ بازديد













 درونى عنصرى بـرونى بود، بهتدريج جار دئى كاركنان مذهبى را




 راكمتر در سنتِ نويسندكان مهم و بيشتر در عرصهى ابرّهمايى [بيمارانى] قرار دهد كه همواره در معرض مِ معاينه قرار دارند.
 شد كه در تمام طول آموزش با آن همراه بود. در مــدرسه، ديگـر آن نَبردهايـى كـهـ

شيوههاى نربيت خوب شست
دانش آموزان در آنها نيروهاىشان را با يكديگر رويارو مىكردند كمتر از گذشته مد






















 جنگ_هاى نايلتُونى نشان داد.

1. J.-B. de La Salle, Conduite des Écoles chrétiennes, 1828, p. 160.
2. Cf. L'Enseignement et la diffusion des sciences au XVIIre, 1964, p. 360

امتحان [آزمون، معاينه] سازوكار كـاملى را بـا خـود هــمراه آورد كـه نــوعى از







 عوض، اين قدرتٌ اصلِ رؤيتٍآيري اجبارى را بر كسانى كه مـطـيع و فـرمانبردار






 ابيزه كردن است.

 رمزگذارى شده كه در آن، قدرت نيرويش را باز مىيافت. اين مراسم همواره كــم و بيش به فتح و پيروزى شباهت داشت. ظاهر شدنِّ باشكوه بادشاه با با خود حالتى از تقدس، تاجگذارى يا بازگشت بيروزمندانه به همراه داشت؛ حتا مراسم شكوهمهند



 كه تنها تجلي آن نگاهاش است. آنان تصوير قدرتمندى چادشاهى را بهطور مستقيم

دريافت نمىكند؛ بلكه فقط اثرها و جلوههاى اين قدرتمندى را ــكويى به گونهاى





 "












 و صفـبهصف تكرار مىشود و به يك معنا وحدتِ تاكتيكى است ثابت ماندهاند.
 و هندسهى خود را بر انسانهاى منضبط تحميل مىكند. ستونهاى رياى قدرت. روزى

> ا. در مورد اين مدال نگاه كنيد به مقالهى ز. زاكيو در:

Le Club français de la médaille, $4^{e}$ trimestre 1970, p. 50-54.
تصو بر نـمارهى r.

كراندوك ميخائيل" در برابر دستههاى سربازان كه از برابر او رزه رفته بودند، كفت:






 كام مینهيم.













 جون در بيمارستانها ضرورت داشت كه بيماران را شناسايى كنند، تمارضكنداندكان

> grand-duc Michel ... ، شاهزادمى روس.-م.

1. Kropotkine, Autour d'une vie, 1902, p. 9.


HFY نبوههاى تربيت خوب
را بيرون كنند، تحول بيمارىها را دنبال كنند، مؤثر بودن درما ورانها را بررسىى كنند، و


 استفادمى احتمالليى را كه مىتوان از او كرد مشخص كرد كنند: اردفتر ثبت اين فايلده را دارد كه مىتوان بهموقع و بهجا به آن مرانـ آجعه كرد و از از خلتّو







 [ فرد در درون مناسبات قدرت بهشمار مى روند.

 مقايسهاىيى كه طـبقهبندى، دسـتهبندى و تـعيين مـيانگين و تـثبيت هـنجارهـارها را






 مكمل فرايندى بودند كه از رهگذر آن، بيمارستانها تابع نظا تام انضباطى شدند

[^37]


 نيز، بتوان هر يك از دادههاى آزمونـمعاينهى فردى رانی رادر محاسبهه هاى كلى منعكس



 ويزگى هاى فردىاش، با تكامرد


 |مكانپٍذير مىكند.

 بسيار معمول و متداولاند اما برداشُتن مانع شناختشتشناسيك از سر ور راه علومِ مربو ط







 از زاويهى سازوكارهاى امنحان انضباط و از زاويهى شكلگيري نوعِ جديلى از قدرت بر بدنها نگاه كرد. آيـا ايـن

نيوههاى تربيت خرب
همان تولد علوم انسانى است؟ احتمالاً بايد اين تولد را در بايگانىهاى نه حندان
 حركتها و رفتارها ساخته و برداخته شده. ץ. امتحان [آزمون، معا ينه ] به كمكى تمامى تكنيكىهاى آسنادى/ش، از از هر فرد




 همچجنين فردى است كه بايد او را تربيت يا بازيرورى كرد، بايد اورا طبقهبندى كرد ورد، بهنجار ساخت، طرد كرد و غيره.


 تحرير در آورند. وقايعنگارى يكى انسان، روايت زندگى اش و تاريخنگارى او كه در
 انضباطى اين رابطه را وارونـه مـى مى آورند، و از اين توصيفُ ابزارى براى كنترل و روشى برایى استيلا مـى سـازنل. نــه






 مقابله شده، همانند وقايعنگارى شاهان يا حماسِّ







((مورد)) مى سازند، بِيوند مى خورد.






 يكى از وجههاى قدرتاند، قدرتى كه تفاوت فردى را اقتضا ما می اتندا
*
انضباطها لحظهاى را مشُخص مى كنند كه در آن، جيزى روى داد كه مىتوان آن آن را












انضباطى (نزولى)" است: هر حه قدرت بىنامتر و كاركردىتر مىشود، كسانى كه اين






















:اثر مشهور قرون وسطا شامل دو بخش: بخش اول ترسبم عشتورزیى
 ترون وسطا.ـم












 بددست آورد به اين توليد بستگى دارد.
 خُردند، زياده از حد نيست؟ اين تـرفندها از كـجا چحـنين آَــار گسـتردهالى بـهدست مى آورند؟
(IAFY/9II) Daniel Paul Scherber \#

 Lancelot du Lac \#\# وسطا برورانده شد و مظهر كامل عاشق دربارى برد..م.

## فصل سوم

## سراسربينى

براساس آييننامهاى در پايان سلدمى هغدهم، در زمـان شـيوع طـاعون مـىبايست تدبيرهاى زير اتخاذ شود.'













1. Archives militaires de Vincennes, A 151691 sc. Pièce.
از آن نتظبم شُده بردند منطبن برد.

استفاده مى شد. اگر زمانى خروج از خانه ضرورت مى يافت، اينكار به نوبت انجام



 مى مكردند و بسيارى از كارهاى بست و حقير را انجام مى دادند.! [شُهر طاعون زدهـ]

 يا با مجازات و تنبيه شدن.
 ملاحظهاى از نظاميان تحت فرماندهى افسران ماهر و افراد شــايستها و گـروهـى از
 هر حه سريعتر مردم و قدرتِ مطلتِ كلانتران را ميسر كنند و اردرعين حال، مراقب











 محبوس بود، جلوى بنجرهى خود


FFD سراسربينى



 نسخه به دنتر شهردارى و يكى نسخه هم به كزمه داده مى شد تا تا او بتواند حضور رو و





 بدون اطلاع كلانترها جلوكيرى شودا). ثبتِ آسيبشنا




 يا آويزان مسكردند؛ اتـاق را عـطرافشـانى مـىكردند؛ درهـا و بـنجرهها را را بـهدقت

 بههنگام ورود و هم خروج (ادر حضور ساكنان خان شوند كه آنان بههنگام خروج خحيزى غير از آنحه به هنگام ورو همراه ندارنده). خجار ساعت بعد سان باكنان خانه مى توان






و در ميان يكى از گروههاى زندگان و بيماران و مردكان جا مىكرفت ــ و ايـنهمه



 فرد، بيمارى هر فرد و مرگاشي، و صلاح هر فرد را تعيين مىكرد و اينكار را را از رهگگذر




 جشنوارماى حول و حوش طاعون وجود داشت: قوانين معلق مى شدل، ممنوعيتها






 بسيار ظريفِ قدرت را تضمين مى




 مى مـد.
 الگُى حبس بزرك و شكل عمومى آن را ارائه دادند، طاعون نيز طرحهاى انضباطى

MFY سراسربينى
را موجب شد. طاعون بدجاى تقسيمبندى جمعى و دو تاي










 بر انسانها، كنترل رابطههاى


 طاعون (دستكم بهصورت يكى احتمال) آزمايش و تجربها




 تصوير جذام، يعنى تصوير تماسى كه بايد قطع شود در بنيان طرحهاى طرد قـرار دارد. طرحهايى متفاوت اما قابل انطباق كه آرام آرام به يكديگِ نزديكى شدندند؛ و و اين























 آنها مشتق شدهاند.

## *

سراسربين [Panopticon] بنتام تصويرِ معماري اين تركيب است. بـا اصـل و بنيان اين معمارى آشناايم: ساختمانى حلقـي
 ساختمان بيرامونى نيز از سلولهايى تشكيل شده است كه تمام عرض ساختمان را





 كوحكى بريا است كه هر نمايش تنها يكى بازيغُر دارد، بازينگرى كاملاً فرديت يافته و













 حلقهاى، يعنى سلولهاى


 سرايت خبرى نيست؛ اگر از ديوانگان باشي با يكديگر خبرى نيست؛ اگر دانشآموز باشند ديگر از خطر رونو يسى و تـقلب و


دزدى و ايتلاف و سرگرمى و حواسِيرتى كه كار را عقب مىاندازد و كارايى كار را

 گذاشته مىشود و مجموعهاى از فـرديتهاى مــجزا نگهبان، ازدحام جاى خود را به كثرتِ شمـارش محبوسشدگان، ازدحام جاى خود را به انزوايى سفت و سخت در زير ضربِ نـغا مىدهد.'
در نتيجه، اثر اصلى سراسربين عبارت است از ايجاد حالتى هميشگى و پايدار در


 غيرضرورى سازد؛ كه اين دستگاه معماريْ ماشينى باشد براى خلق و و حفظِ مناسبات
 محبوسشدگان در وضعيتى از قدرت گرفتار باشند كه خود

 تحت مراقبت است؛ بيش از حد زياد است حـون باشد. بدين منظور، بنتام اين اصل را طرح كرد كه قدرت مى بايـي



 عدم حضور مراقب نامشخص باشد و زندانيان نتوانند از سلول خود
 ينجرههايى كركرهاى را براى سالن مركزى مراقبت درنظر گرفت بلكه ديـوارهــايى را

[^38]نتاه كنبد به طرح شمارهى IV.

MOI سراسربينى
براى داخل اين سالن بيشبينى كرد كه با زاويهى قانمـه آن را قطع مى ريكردند و براى




 هركز ديده شوند.


 سازوكارهاى درونىشان مناسباتى را توليد مىكنند كه افراد در آن گرفتارند. مراسم و و



 در صورت غياب مدير، خانوادمى او و اطرافيان و دوستان و و مالاقاتكنندكاناناش و
 محركي فرد اهميتى ندارد: جه كنجكاوي فردى بى ملاحظه باشد، جیه شيطنت يكى
 سبامرنگـ در گرداگرد سانختمان مراقبت در نظر گرفت بهطروى كه از هر دالان مى شـد دو طبـه از
سلولها را مشاهده كرد.





 بندد (Leçons sur les prisons, trad. française, 1831, p. 18). 3. J. Betham, Panopticon, Works, t. IV, p. 45.

كودك، يا عطش دانستن يكى فيلسوف كه مى خواهد از اين موزمى طبيعت انسانى


 اعجابانگيزى است كه بر پايهى خواستهها و تمايلهایى بسيار متفاوت، اتـرها و نتايجِ همعونى ان از قدرت را مى سازد.






 سنگيني „زندانهاى امن"، قديمى با آن معمارنى قلعهوارشانـيان كرد. كارايى و و نيروى










بيشابيش رقم خوردها


ror سراسربينى
آن برخلاف آنجهه بهطور سنتى انجام مىگرفت در يكى بِارك پخش نشده بودند ': در


 قفس مشرف بود و در قفسها گونههاى متفاوت جانوران مران محبوس بودند. در زمان


 در اينجا انسان جايگزين جانئنرين
















1. G. Loisel, Histoire des ménageries, 1912, II, p. 104-107.

نگاهكند به طرح شمارهى If.
2. Ibid., p. 60-64.



























خوردهاست.||' سراسربين همحتون نوعى آزمايشگاه قدرت عمل مىكند. سراسربين به يمنِ سازوكارهاى مشاهدهاشاش، مىتواند
 سطرحى كه قدرت إعمال مى شود موضوعهايى براى شناخت كشف مى مكند.
*
شهر طاعون زده و مؤسسهى سراسربين تفاوتهايى اساسى با يكديگر دارند.




 است و هم جامعهاى كامل؛ عملكردى آرمانى را تحميل مى اسكند، اما عملكردى كه در تحليل نهايى، همانند بيمارىيى كه با آن مبارزه مـى آكند، بــيه يـي









 بنايى رؤيايى درنظر گرفت: سراسربين نمودارِ سازوكارى از قدرت است كه به شكل

[^39] 177.


 استفادهاي خاص مبراكريردر








 در آنها شمارى از ازفراد درمحدودهمهاى مكاني نه بسيار وسيع تحت مراقبت قـرار كيرنده' بـبكار كرفت.










## 1. Ibid., p. 40

بنتام از آنرو ندامنگاه را نمونهى اصلى خود ترار داد كه ندامتگاه كاركردهابى جندگانه دارد (مرافبت، كنترل خودكار، حبس موقت، انزوا، كار اجبارى و آموزشى).

## rov سراسربينى

مىكذارد. سراسربين پقدرتِ ذهن بر ذهن"، را امكانیذير مىكند. طـرح سـراسـربينْ

 ويرُكي بيشگيرانه و عملكرد بيوسته و سازوكارهاى خودكارش، كارايى و و مؤثر بودن اين دستگاه را تضمين مىكند. سراسربين شبيوهاى است براى دست يابي
 نيروى عظيمى است كه مىتواند به هر نهادى كه در آن به كار برده شود عطاكندهر.















 مى يابد.|l)

1. Ibid., p. 65.
\# بعنى بدرغم سـادگى بر اندبشهاى نبوغآميز استوار الست. -م.
2. Ibid., p. 39.

بهعلاوه، سامان اين ماشين بهگونهاى است كه وضعيت بستهى آن مغايرتى با حضور هميشگى [كسى] از بيرون ندارد: حندان



 هر عضوى از جـامعه مـىتوانــد بـيايد و بـا حشـا







 إعمال قدرت كنترل داشته باشد.
 در پيكر اجتماع انتشار يابد؛ رسالت اين طرح آن بود كه به كاركردى تعميميميافته در



ميدهد...منرجم انكلبسى].




 ابنجا بازديدكندكان دقيفأ جاى نگاه بادشاه را اشغغال مىكردردند.
ra9 سراسربينى
مرگ استفاده مىكرد؛ در اين الگو، زندگى به سادهترين جلوهاش تقليل يافته بود؛ اين




 [براى] رشد و افزايش.
چچگونه مى توان قدرت را به گرنهاى تقويت كرد كه نهتنها مانع اين ترقى نشود يا اقتضاها و بارهايش بر اين ترقى سنگينى نكنتد بلكه برعكس اين تر تر تر تى را را تسـهيل كند؟ اين كدام تقويتكنندهى قدرت است كه بتواند در عين حال افزايش دهندهى

 مسائل آن است كه افزايش مولد قدرت تنها در صورتى ميسر است كه از يكسو دئ

 با إعمال قدرت پادشاهى پيوند خورده بود عمل كند. بدن شاه با با آن حضور غريبِ







 حداكثر شدت و قوت آن نه در شخص شـودن ون بلكه در بدنهايى است كه دقيقاً همين رابطهها امكانِ فردىكردنشان را فراهم مى آورد. از لحاظ نظرى، بنتام شيوهى ديگرى دي را براى تحليل و جلاسازى پيكر اجتماع و رابطهها و مناسبات قدرتى كه اين پيكر را ورا در مىنوردند تبيين مىكند؛ و از لحاظ عملى، او روشى را براى تـبعيت بــدنها و

نيروها تبيين مىكند، روشى كه بايد با اجراى اقتصاد پادشاهى، سودمندى قدرت را
 موضوع [ابثّه] و غايت آن مناسبات انضباط است و نه مناسبات قدرتِ بادشاهى.






 حال آنكه بنتام در فكر آن بود كه اين انضباطها را را در قالب شبكها وانى از سـازوكارها



 سازوكارهاى انضباطى سرتاسر آن را در نورديده و در تمامى آن رسوخ كرديانـاندا

بس دو تصوير از انضباط وجود دارد. در يك طرفـ، انضباطِ محاصرهاكى، إيـا

 سراسربين، انضباطـ سازوكار [انضباط به منزلیى سازوكار ] را داريم: سازوكارى كاركردى انى


 بر يكـ دكركونى تاريخى استوار است: كسترش تدريجى و بيشَروندمى انضباطى در طول سدههاى هفده و هجده، تكثير اين سازوكارها در سرتاسر هـيكـيكر اجتماع، [يعنى] شكلكيرى آنهه مىتوان روىهمرفته جامعهى انضباطى خراند.
48)

سراسربينى

در طول عصر كلاسيكى انضباط بهطور تمامعيارى تعميم يافت و فيزيكِ قدرتِ بنتامى مصداقِ آن است. تكثير نهادهاى انضباطى به همراه شبكهى آنها كه سطع







 هجدهم. امـا بــدون شكـ ايسن گســرش نـهادهاى انـضباطى فـقط آشكـارترين جــنبه از فرايندهاى گوناكُونِ عميقتر است.
 مى میت خنتا كردنِ خطرها، دادن جايى ثابت به جمعيت هاى


 انضباط نظامى صرفأ روشى براى جلوكيرى از غارت يا فرار از سربازى يا نا نافرمانى







 نتيجه سود را نيز افزايش مىدیهد؛ انضباطِ كاركاهى در عين آنكه همحجنان كردارها را را

تهذيب مىكند، رفتارها را نيز بيش از بيش غايتمند مى مسازد، و بدنها را در يك







 بى بظمى هاى عمومى اند و (افقط بهكار تمام كردن سرمايههاى آتل-ديو مى آيندل).'












 دستگاههاى موجود.

1. Ch. Demia, Reglement pour les écoles de la ville de Lyon, 1716, p. 60-61.
Y. گزارش تاليران به مجلس مؤسسان در ها سـتامبر IVQ1. نقل شده در:
A. Léon, La Révolution française et l'education technique, 1968, p. 106.

سراسريبنى

「. جــراكــنـنه شــلن سـازوكارهاى انـضباطى. در هــمان حــال كـه از يكـســو،



 سازگار كرد. گاهى خود دستگاههاى بسته با كسترش حاشيهى كاملى از كــنترلهاى



 بزرگسالان رخنه كند و كنترلى قاعدهمند را بر آنان إعمال كند: به كفتهى دِميا، رفتار بد





 تختهاى اضافى به بايان مىرسد. ' بههمين ترتيب، بيمارستان نيز بيش از بـيش إي

 خواستار جايگزينى بيمارستانهاى كو جكت


 كردن مقامهاى مسئول از وضع بهداشتى منطقه.

1. Ch. Demia, Reglement pour les écoles de la ville de Lyon, 1716, p. 39-40. Y. در نيمهى دوم ســدمى هـجدهم؛ بسـبارى در إــن آرزو بـودند كـه از ارتش بـهمنزلهى نـهادى

همحچنين انتشار روشهاى انضباطى را شاهديم، [آنهم


 دست افزايش يافتند؛ اين ابتكارها هدفـهايى ديـنى (ارشـاد و تـهذيب اخــالاقى)، اقتصادى (كمك و تشويق بهكار) و سياسى (مبارزه با نارضايتى يا شورش) دارياريتند كافى است براى مئال به مقررات انجمنهاى نيكوكارى كليساهاى باريس اشاره كريا وري




 فردى از مستمندان بازديد كنند؛ و در مقررات تصريح شده بـد بود كه جه اطه اطلاعاتى را

 سرانجام מبايد ماهرانه جويا شوند كه رفتار آنان در خانه چگگونه است، آيا درا در مـبـان
 فرزندانشان خداترس بار بيايند... آيا فرزندان بزركتر وار راكي




[^40]J. Servan, Le Soldat citoyen, 1780.

1. Arsenal, ms. 2565.

مى توان در زير همين شـماره، مقررات بىثـمارى را براى انجمن هاى نيكوكارى سـدهى هفده و هجده يافت.



 دستاءاه بليس قرار گر گرفت.









 بار مى آورد. اثرهاى ادار حمى او را تنها مىتوان به به بهترين وجه با حركتِ أجرامِ آسمانى مقايسه كرد.1.)


 را بر آنها بها بار مى.


## 1. Cf. L. Radzinovitz, The English Criminal Law, 1956, t. II, p. 203-241.

 شُدهاست:
Funck-Brentano, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de L'Arsenal, t. IX, p.1.
3. N. T. Des Essarts, Dictionnaire universel de police, 1787, p. 344, 528.

برمیگيرد بلكه با باريكبينى و دقت در جزئياتى كه بر عههد دارد. قــدرت بــيليسى مى





















2. Supplément à l'Instruction pour la rédaction d'un nouveau code, 1769, § 535.
3. N. Delamare, Traité de la police, 1705,

$\leftarrow$


 رفتار و منسُ فردها






 كشيشان كليساها صادر مىشدند









 منضبط مىكرد؛ و نيز اين مكانها را بوشش مى دادرد، ميان آنها ارتباط برقرار مى مكرد و

 مىدهد.||1
M. Chassaigne, La Lieutenance générale de police, 1906.

1. E. de Vattel, Le Droit des gens, 1768, p. 162.








 دولتى يكبار براى هميشـه كاركردهاى انضباطى را ضبط و جذب كرده است باورى

دقيت نيست.
راانضباطه را نمىتوان نه با يك نهاد و نه با يك دسنگاه اينهمانى كرد؛ انضباط






 سازوكارهاى درونى قدرتشان میريان






 جامعه (بليس).





 بسط داده، و بهويزه امكان دادهاست كه اثرهاى قلرت تا ظـريفترين و انـرين دورتـرين
 قدرت را تضمين مىكند.


















[^41]روزبهروز عميقتر دولت در تمام جزئيات و تمام روابط زندگى اجتماعى اختصاص داشت.)
آنَجه را بنتام بهمنزلهى يكى بـرنامهى تكـنيكى تـوصيف كـردهبود، جـوليوس بهمنزلهى يكى فرايند تاريخى بايانيافته مى ديد. جامعـي


 تبيين كنتدمى لنگرگامهاى قدرت است؛ نظم اجتماعى ماكليّت زيباى فرد را تقطيع' سركوب يا ضايع نمىكند، بلكه فرد در اين نظمه بهدقت و براساس تاكتيكي تمار تمام و و



 شخصيت نابپلكون در اسطورهشنـاسى تاريخى در هـمينجا بـاشد: او [نـإِلئون] در نقطهى اتصالِ إعمال تكـسالارانه و آييني قدرت پادشار







 را سازمان داده است، تمامى فرايند طولانى را در يكى جهرهى نمادين و نهايى گردر
 نمايشي قـدرت يكـى بس از ديگــرى در إعـمال روزمـرهى مـرافـبت، [يـعنى] در

[^42]FV) سراسربينى
سراسربينى به خاموشى گرايـيدند، سـراسـربينىيى كــه در آن، هُشَــياري نگــاههاى


شكلگيرى جامعهى انضباطى بهشمارى از فرايندهاى تاريخى گسترده كه ايـن
 سرانجام علمى برمیگردد. I. بهطور كلى مى توان گفت كه انضباطها تكنيكههايىاند بـراى تـضمين نـظم
 وجود ندارد و در هر نظام قدرت همين مسئله مطرح است. اما ويزگگى انضباطهها آن است كه يك تاكتيك قدرت را نسبت به جمعيتها تبيين مىكنند كه به سه معيار پاسخ مىدهد: كمهزينهكردن إعمال قدرت تا حد مـمكن (از لحـاظ اقـتصادى، بـا
 خفيفاش، نامرئى بودن نسبىاش، و مقاومت كمى كه برمىانگیزدد)؛ به حـداكـثرِ شدترساندنِ اثرهاى اين قدرت اجتماعى و گسترش آنها تا دورترين حد مـمكن




 سدهى هجدهم: افزايش جمعيت متحرك (يكى از نخستين هدفـهاى انضباط تثبيت
 مى.

 ديگر اين اتصال، رشد دستگاه توليد است كه روزبـهـروز گسـتردهتر و پـيـتخيدهتر و



تنظيم و سازكاري بههمبيوستگى آن دو. نه شـكله هاى بهجا مانده از از قدرت فئودالى،




























سr
تعداد را در اين كثرت خننا كند؛ از همينرواست كه انضباط تثبيت مىكند؛ بى



 خنتا كند، اثرهايى كه از آن كثرت سـازمانـيانيافته زاده مى

 حيوستگى هاى افقى برخيزد. از همينرو است كه انضباطها ها از روشه ها انى ديواركشى و عمود بودن استفاده مىكنند، از همينرواست كه ميان عنصرهاى متفاوتِ يكى سطح

 انضباطها روش, هرم ييوسته و فردىساز را در برابر نيروى ذاتى و متضادِ كثرت قرا قرار






 افزايش اثرهاى قابل استفادهى كثرت است كه تاكتيكهانى توزيع، تاكتيكهاه





 آن نظام مىدهند، ابزارهايى همحچون مراقبت پايگانمند، ثبت بيوسته، و قضاوت و

طبقهبندي دائمى بهكار مىروند. روىهمرفته، جايگزين كردنِ قدرتى كه به شيوهاى

 مورد همين كسانى كه قدرت بر آنها إعمال مى شـوده، بهجاى كستراندن نشــانهـهاى








 شُدمى انقياد [assujettissement] دادند. در واقع، دو فـرايـند انـباشت انسـانها و و
 رشد دسنگاه توليدى يى كه هم قادر به حفظ و ادارْى انسانها و هم استيا استفاده از آنها باشد امكانيذير نيست؛ در مقابل، تكنيكهايى كه كثرت انباشتي انسانها را مفيد

 مجموعهاى از مناسبات بسيار فشرده و تنگاتنگگ را حفظ كردهاند. ' هر يكى از اين دو


 شبكهبندي تحليلي زمان و حركتها و نيروهاى بدنها طرحى عملى را ارائه داد كه

1. Cf. K. Marx, le Capital, livre I, $4^{e}$ section, chap. XIII.
و تحليل بسيار جالب اف. گِرى و د. دلول:
F. Guerry et D. Deleule, Le Corps productif, 1973.

## FVD سراسربينى

به سادگى مىشد آن را از گروههاى مبتنى بر اطاعت به سازوكارهاى توليد انتقال داد؛







 قدرت انضباطى را ايجاب كرد، شيوماى كه فرمولهانى كلّى آن، روشهاى آلى آن براى


 نه به ساختارهاى بزرگ تضايى-سياسى يك جارئى

 طبقهى سياسى مسلط بدل شد، در پس استقرار يك جهارجـو




 خُردهـ_قدرت يعنى بر انضباطها استوار بود. و گرحه نظام نمايندگى در ار ظاهر امكان

 فرمانبردارى و اطاعت نيروها و بدنها بودند. انـضباطهاى واري واقـعى و بــدنيْ بـنـيان
 و قدرتِ سباسى بهشمار آيد؛ [اما] سراسربينٌ تكنيكِ همهجا گستردمى اجبار بود.
 كارا و واقعى قدرت را برخلاف خهارخوب





 كردن و بدون شـك آسانكير تركردن آن تداوم مى دهند. [امـا




















ستاسراسريين







 درنورديد انضباطها همتاى سياسي هنيا هنجارها

















 بىنهايت فشردهى روشهای سراسربينى است.
r. اكر اين روشها را يكابهيك در نظر يريريم، مى بينيم كه بيستر آنها تاريخى

























 قدرتى كه سراسربين بدكار مىاندازد و امكان افزايش آن را ما مـدهمد، قـدرتى است

مستقيم و فيزيكى كه انسانها بريكديگر إعمال مىكنند. خاستگاه اين نقطهى اوج

 ساختهى آميجى درست و عادلانه نيست. اين روشها با بسى كمتر، و با اين ايحال به
 تاريخى يا دستكم يك نقطهى مقايسه بيابيم، اين معادل يا نقطهى مقايسه بيشتر در تكنيكي „تفتيشى" [inquisitoriale] خواهد بود.


 بازسازماندهى دستگاه دينى و كليسا و رشد دولتهانى پادشاهى در سدهى دوازده ور ور ور


















همين جهان كرد) بدون شكى الگوى عملى خود را از انكيزيسيون گرفت ــ [يعنى] آن آن
 نقشى كه اين تحقيقِ سياسى-ثضايى، ادارى و كيفرى، و دينى و غيردينى براى علوم
 تكنيكى اين علوم، علومى كه „انسانيت" [لاورمانيته،





 حال كدام مراتب بزرگٌ روش كشناسى امتحان [آزمون، معاينه] را براى علوم انسانى





 امتحان در شكل تستها و مصاحبهها و ثرسشنامهها و و مشاورهها، سـازوكارهایى انــضباط را در ظــاهر تـصحيح مـىكند: روانشـناسى آمـوزشـئ مســونول تـصحيح




 جدا شد؛ برعكس، امتحان كماكان در جنگِِ تكنو لورُى انضباطى است.
I. در اين مورد نگاه كنيد به: Michel Tort, Q. I, 1974
(PA) سراسربينى
در قرون وسطا، روشِ تحقيق بر عدالت اتهامى قديمى تحميل شُد، اما اينكار از از

 كرد، عدالتى كه هنوز هم در اصول خري






 شخص [سوزه] حقوقي يك قرارداد آرمانى نيز نيست؛ بـلكه فـرد انـضضباطى استـ.



 نامحدود در مشاهدهالى باريكبينانه و همواروه تحليلى تر و جداگر
 حسابشدمى كيفرى است كه به كنجكاوى مصرانهى امتحان [آزمون، معاينهـ آيـوند خوردهاست، روشى كه هم سنجش دائمي يكى فاصله نسبت به هنجارى دستنـبافتنى
 در بىنهايت مىكند. تعذيبْ بايان منطقى روشى




 سربازخاندها و بيمارستانها كه همخىى به زندانها شبيهاند، شبيه است؟

$$
\begin{gathered}
\text { ز } \\
\text { ز }
\end{gathered}
$$

## فصل اول

## نهادهاى كامل و بىييرايه

 شُكل-زندان [زندان بهمنزلى شكّل مورد استفاده قرار كيرد وجود داشيته استي
















سازوكارهاى انضباطى كه قدرت نوين طبقاتى در حالِ توسعهى آنها بود: لحظهانى



 قانونگذارى نوين با تبديل بازداشت به مَتَّل اعلاى كيفر، روشه هاى سِيلطه را را متداول


 [بهمنزلهى] ॥كيفر جامعدهاى متمدنه، ' دارد.










 نمىشود. زندان راهحل كريهى است كه نمىتوان ان از آن اجتناب كرد.
 شكل سادمى (محرووميت از آزادى) استوار است. در جامعهاى كه آزادى نعمتى است

1. P. Rossi, Traite de droit pénal, 1829, III, p. 169.
2. Van Meenen, Congrès penitentiaire de Bruxelles, in Annales de la Charite, 1847, p. 529-530.

PAY نهادهاى كامل و بیيبرابه
كه بهطرر يكسان به همه تعلق دارد و هر فرد با احساسى "فراگير و ثابت")' بـه آن
 ارزشى يكسان براى همه دارد؛ و زندان بهتر از جريمه، مجازاتى (مساواتطــلـبانهـه| است. زندان از نوعى روشنى و وضوح قضايى برخـور ردار است. بـهعاولاوه، زنــدان


 زندان باكرفتنِ زمان محكوم، بيانِ عينى اين انديشه است كه



 دقيق حقوق كيفرى، كاملاً با عملكرد تنبيهها ممخخوان است. زندان (اطبيعى" است، همانگونه كه در جامعهى ما استفاده از زمان براى اندازهكـيرى مـبادلهها (اطـبـيعى"

اما بديهى بودنِ زندان همحثنين بر نقش مفروض يا مـطلوب آن، يـعنى نـقش




 ـيعنى عملكرد قضايى-اقتصادى از يكسو و عملكرد تكنيكى_انضباطى از سوى



1. A. Duport, Discours à la Constituante, Archives parlementaires.


يك حجيز روشن است: اينطر ر نيست كه زندان در ابتدا محروميت از آزادى بوده باشّد











 و بيش با اين تغاوتها متناسب باشند و و مجازاتى را تضمين كنتد كه نها نتنها از لحاظ










[^43]
## 1. Motifs du Code d'instruction criminelle,














 زندان، با هستى آن پيوند خوردهاند







 و آموزن صرفاً نـامل خواندن و حساب


 را در آنها بهكار وادانـت.







 كا S INFF
 ماشين-زندان [زندان بهمنزلهى ماشين] ': برنامههاى رفتارى برایى زندانيان؛ الگُوهاى الـي
 بلوئه و هارو-رُومن، برخى بهصور

 كردن سلولى سازماندهى شـد



 ابتداى سلطنت زوئيه.


 زندانها مربوط بردند. ابنان تكنبسينهاي رسماي r. זر آلمـان، جـرلبوس سـالنامهى را ادارن Jahrbücher für starfs-und Besserungs Anstallen


زندان را نبايد همحون نهادى راكد ديد كه جنبشهـهاى اصلاحى گد گاه آن را تكان



 همواره كانون بُركويىها و بحث و جدلها ها بودهاست. [آيا] زندان منطقهاى تاريك و


 مسئلaها و جنبشه هاى بيرامونِ تكنبكهاى اصلاح فردى يُر كرد.

## 米


 فرد، تربيت جسمى او، قابليت كارى او، رفــتار روزمـرهى او، مشـى اخـــا
 ارتش كه همواره متضمن نوعى تخصص وبر بودهاند، (اتماماً انضباطى)| است. بهعلاوه،






 (.

 خواهدِّبود (Yاه مارس (IATT).

1. L. Baltard, Architectonographie des prisons, 1829.










 ماهيت و فرآوردمى كار، زمان نيايش، استفاده از گفتار، و حتا تقريباً استفاده از از انديشه


 تمامى توانايى هاى جسمى و روحى موجود در او و زمانى راكه او او در آن خود رئى


 داشتند.






2. Ch. Lucas, De la reforme des prisons, 1838, II, p. 123-124.

نهادهاى كامل و بى يرابه
همدستىهاى آتى يا امكانهاى باجكيرى و حقِ سكوت (اَن زمان كه زندانيان دوباره


 كوجكى را در بطن ملت بزرگ شـر شكل مى دهند. تقريباً تمامى اين انسانها در در زندان با با


 "محكومى كه در تنهايى رها شدهاست مى انديشد. او كه تنها در مقابلِ جرماش















1. A. de Tocqueville, Rapport à la chambre des Deputés, cite in Beaumont et Tocqueville, Le systeme pénitentiaire aux Etats-Unis, $3^{e}$ ed. 1845, p. 392-393.
2. E. de Beaumont et A. de Tocqueville, Ibid. p. 109.
3. S. Aylies, Du systeme pénitentiaire, 1837, p. 132-133.






 باشد.
آنحهه الگُوى أبرن تجويز مىكرد عبارت بود از سلولِ انفرادى در طول شبب، كار
 زندانيان نقط بتوانند با نگهبانان، با الجازمى آنان و با با صداى آهسته حري








 بشطور دستهجمعى در تمرينهاى مفيد شركت كنند و بشطور دستهجمعى بـ [كسبٍ
4. Ch. Lucas, De la reforme des prisons, t. I, 1836, p. 167.




 بلو نه و نوكريل بود. اما كنگرمى دوم ندامنكاهى در سال MFV الكُوى مخالف را بركزيد.

عادتهاى خوب ملزم شوند، و در عين حال با مراقبتى فعال، از سـرايت آلودگى اخلاقى جلوگيرى شود و با قاعدهى سكوت، تعمت و درونكاوى حفظ شودها؛ اين











 ظاهرى به قانون يا ترس محض از تنبيه بلكه همان كارِ وجد



 مجبور است به نداى وجداناش گوش فرا دهده. از همينرواست كـر كـر در اين زندان كارز

## 1. K. Mittermaier, in Revue française et etrangère de legislation, 1836.

2. A. E. de Gasparin, Rapport au ministre de l'Intérieur sur la réforme des prisons.
3. E. de Beaumont et A. de Tocqueville, Du système penal aux Etats-Unis, ed. de 184S, p. 112.

 رامستاى خط كويكرها و وُلنات سنريت سازماندهـى شـدندند.
4. Journal des économistes, II, 1842.

تسلى بخشى است و نه اجبار؛ و از همينرواست كه مراقبان نبايد الزام و اجبارى را



















 هدفِ نخستينِ كنُ حبس بود: فردىسازى اجبارى از رهگذر تطِ هر رابطهاى كه

1. Abel Blouet, Projet de prisons cellulaires, 1843.
2. Abbé petigny, Allocution adressée aux prisonniers, al l'occasion de l'inauguration des batiments cellulaires de la prison de Versailles.
 از زندانى شدن ارائه شد؛ امـا اين رستاخيبز به معناى يادگيري اطاعت از فوانبن در زندان نبرد، بلكه كسب فدرتِ اجراى عدالت در وراى بى عدالتى تضّات از طرين دانشى نهانى بود.

Y9Y نهادهاى كامل و بیبيرايه
قدرت نمىتواند بر آن كنترل داشته باشد يا نمىتوان بـراســاس بـايگانبندى آن را
سامان داد.
「. پ.


 تأملات آموزنده اختصاص دارد. هفتهها و ماهها و سالهها به همين روال از بی هـه

 شرارتهاى گوناگون تلف كند، بهتدريج با نيروى عادتى كه نخـست كاملاُ بـيرونى است اما خيلى زود به طبيعت ثانوى [او ] بدل مى بسيار اُنس مىگيرد و در اينصورت، به شرط آنكه آموزشمى حكيمانه روح او را به


 مجموعه قوانين سال مىكند جبران جرم است اما اصلاح مجرم نيز هست، و اين هدفـ دوگانه در صورتى
 را بازمى يابد و بر او چحيره مى شود تا او را به منتها درجهى و جدا شود.

1. N. H. Julius, Leçons sur les prisons, trad. française, 1831, I, p. 417-418.
2. G. A. Real, Motifs du Code d'instruction criminelle.






در هر حال، خود قانونگذار كار را، جָه آعمال شاقه باشد چیه محروميت از آزادى و


 براى عموم يا جبرانى سودمند براى جامعه بسازند. در نظام حبس، رابطه كار و تنبيه از نوع ديخرى است.
 گرفت، كاركردِ نسبت داده شده به كار كيفرى را روشن مـيكند




 در نتيجه، بيش از ديگران افراط كارند و كمترين قابريليت را براى ندامت ورامت و يشـيـيمانى




 كارگران با اعتراض به اينكه به كار آنان بى حرمتى شدهاست، كارخاسانه را اشغال كردند

[^44][^45]









 بيشترين تو جه را به شرايط كارى زندانيان نشان مىدهد












[^46]

 مجازات كرده و شهروندانى كه با ازخردگذشتغ




















L'Atelier. ا La Démocratie Pacifique مnجنين در همين دوران نگاه كنبد به
2. L'Atelier, $5^{e}$ année, $n^{\circ} 6$, mars 1845.
3. A. Bérenger, Rapport à L'Académie des sciences morales, juin 1836.

نهادهاى كامل و بىيرايه 1+ +























## 1. E. Danjou, Des prisons, 1821, p. 180.

2. L. Faucher, De la refforme des prisons, 1838, p. 64.

3. Ch. Lucas, De la reforme des prisons, II, 1838, p. 313-314.
4. Ibid. p. 243.

دستمزد به اين تبهكاران كه تفاوت ميانِ مال مـن و مـال تـو را نــمىدانـنـنـ، حسرِ
















 حنين بهنظر مىرسد كه در اين سالنها همـه چیيز بوى توبه و كفاره مىدهد. گويى با با

 كردند تا با دنيا وداع گويند.!

1. E. Danjou, Des prisons, 1821, p. 210-211;
همحتنبن نگاه كنيد به L'Atelier، سـال شُسْم، شمارهى r، نوامبر IAF0.
2. Ch. Lucas, loc. cit.

يك سوم دستمزد روزانه براى زمان آزادى زندانى كنار گذانسته مى شُد.
3. E. Ducpétiaux, Du système de l'emprisonnement cellulaire, 1857, p. 30-31.


## نهادهاى كامل و بى بيرايه







 زندان و كارايى آن در وظيفهى اصلا است درخواست كردند.





 زمانـ سنجه [زمان بهمنزلهى سنجهـ

 رسيدهاست يا نه، درمان را متوقف مى مكند يا ادامه مىددهد، كيفر نيز در حالت اول از




[^47]Léon Faucher, De la réforme des prisons, 1838, p. 20.

1. A. Bonneville, Des libérations préparatoires, 1846, p. 6.


 شخصص [سوزْم] تضايى جرم و مسنول ارنكاب













 محكومان جنحهاند كه عموماً دزد و عياش و تنيرورند.




 (Traite des diverses institutions complementaires, p. 251 et suiv.).

$$
\text { ا. ثـارل لوكاس، نفل شده در گازت ده تريبونو، } 9 \text { آريل IArv. }
$$

2. In Gazette des tribunawx

نهادهاى كامل و بىيرايه
طرح شد كه شدتِ تنبيه نبايد نسبتى مستقيم با اهميت كيفري جرم داشـته بـاشد. همحچنين نبايد قطعى و ثابت باشد
زندانى كردن بهمنزلى عمل اصلا














 را مى ثذيرفت: الدر باسخ به پرسشى در مورد لايحهى قانونى زندانها، ديوان تضايى

> ثمـجنين نگاهكيد به:

Marquet-Wasselot, la Ville du refuge, 1832, p. 74-76.


Ch. Lucas, De la reforme des prisons, 1838, p. 46-50.

1. R. Fresnel, Considérations sur les maisons de refuge, Paris, 1829, p. 29-31.
2. Ch. Lucas, De la réforme des prisons, II, 1838, p. 440.
 دسـامبر \AKA نقل شدهاست.

























3. Ch. Lucas, op. cit., p. 441-442.
4. A. Bonneville, Des libérations préparatoires, 1846, p. 5.

## نهادهاى كامل و بیيرايه Y+V

شدهاست... و براى آنكه قادر به انجام مأموريتاش بـاشد بـايد دانتـى عــميت از انسانها را با برجستهترين نضيلت پِيوند دهدل" '.
















 ارزيابى هاى خويش است؛ و اين كنترل همان كنترلى است كه زندان ندامتگاهى بايد آن را تأمين كندر.



1. A. Bérenger, Rapport à l'Académie des sciences morales et politiques, Juin 1836.
2. Ch. Lucas, De la reforme des prisons, II, 1838, p. 418-442.
 (ندامنگاه)، ممگى كم و بيش منرادفاند و مىتوان براى ممهى آنها از وازهى زندان استفاده $\leftarrow$





 يعنى دقيقاً در اين وافعيت است كـ از از زندان انتظار میرود كـي







 خوانده مىشود.

## 半

اين افزوده براحتى بذيرفتهن نشد. نخست مسئلدى اصل و بنيان مطرح بود:كيفر


 است ـ اين بحثها به نبردى بر سر تصاحبِ كنترلِ اين شاضاضافهيى ندامنتاهى بدل





## نهادهاى كامل و بى بيرايه q+

شد؛ قضّات حت نظارت بر سازوكارهاى حبس را درخواست كردند: ا(براى اخلاقى

 يارىدهندكانى نباز است و و بر عهدهى قضّات است كه آنان را براى اين اين كـار تأمـيـين










 تدريجىاش؛ زندانها را بايد بدمنزلهى مكانى درنظركرفت كه در آن دانشى مورد محكرمان شكل مىكيرد؛ ا"نظام ندامنگاهى نمى تواند يكى مفهوم پيشاتجربى





 ورانمايیى ـمكان ممتاز تحقت خود را در زندان يافت. هر جند روش هاى هـي سراسربينى

1. Vivien, in G. Ferrus, Des prisonniers, 1850, p. VIII.
براساس, فرمانى در سال INFY، كميسبونهاى مرافبت تأسيس شد.
2. Léon Faucher, De la réforme des prisons, 1838, p. 6.

بممنزلى شكلهماى عينى إعمال قدرت، دستكم بهطر نا نامتمركز انتشارى بسـيار











مى مند..






1. Ch. Lucas, De la reforme des prisons, I, 1836, p. 69.
 خطر نعيبنِ اصولى مواجهايم كه بر واقعيت استوار نيسنـئند
 اوتويِاها قرار داده باشدلها
(Abel Blouet, Projet de prison cellulaire, 1843, p. I).
2. L. Baltard, Architectonographie des prisons, 1829, p.4-5.

 .p. عمل كند"، همانجا، 18
3. N. P. Harou-Romain, Projet de penitencier, 1840, p. 8.

نهادهاى كامل و بیيبرابه

 يك مكان مركزى بازرسى، مراقبتٌ قطعى و بيو سته و فراگير نـخواهـــد بــود؛؛ زيـرا


 هر جه مراقبت دقيتتر و راحت تر انتر انجام كيرد كمتر نياز خواهد بود برانـ براى جلوكيرى از


 سلول

 rer.



 مورد هر زندانى روى آن ثبت كنند: „[اين كارنامهـ ادارى زندان است كه به آن امكان مىدهد هر هر مورد و هر هر موقعيت را ارزيابى كند تا تا



I. نگاه كنيد به طرح شـهارهى یا نا צז.
2. Ducatel, Instruction pour la construction des maisons d'arrêt, p.9.
3. E. Ducpetiaux, Du système de l'emprisonnement cellulaire, 1847, p. 56-57.
F. براى مثال نعاه كنيد به:













 سرمايهكذارى شدهاناست سودآور میىندند.



 ساخته شدهاست.
اما اين امر مستلزم آن است كه دستگاه ندامتگاهى با كُل برناميى تكنيكي ممراه
 عدالت دريافت ميكند؛ اما آنجّه اين دستغاه با آن سروكار دارد بـطور تطع جـر جـرم نيست يا حتا دقيقاً مجرم هم نـيست، بـلكه جـيزى است تـا حـدودى مـتفاوت و
G. de Gregory, Projet de Code pénal universel, 1832, p. 199 et suiv.; Grellet- $\leftarrow$ Wammy, Manuel des prisons, 1839, II, p. 23-25 et p. 199-203.

1. Ch. Lucas, De la reforme des prisons, II, 1838, p. 449-450.

نهادهاى كامل و بى يرابه شاس
تبيينشده با متغيرهايى كه دستكم در آغاز، در حكم درنظرگرفته نمىشوند جـوـون






 تكنيكِ تنبيهى است كه كوحكـترين و بدترين جزئيات [زندگى] را در در قالب دانشي



 [روانى ]، جايگاه اجتماعى و آموزش جستورج









 موجود باشد. و بر همين مبنا، عليّتِ روانشنـانـينى مسئوليت جرم، الرها و نتيجههاى اين تعيين را به هم مـىريزد. يس در هـزارتـوى

1. Ch. Lucas, De la réforme des prisons, II, 1838, 440-442.
nجرمشناختى"يى وارد شُدهايمكه امروز از خروج از آن بسيار فاصلد داريم: هر علت






 مىكند.'


















(Chaix d'Est-Ange, Discours et plaidoyers, III, p. 166).
2. J. J. Marquet-Wasselot, L'Ethnographie des prisons, 1841, p. 9.









 قديمي جرم به يك گونهشناسى نظام
 كمتر نسبت به قانون و بيشتر نسبت به هنجار مشخص كرد درد، بهروشنى عمل مى دكند.













 "كودن يا ناتوان"، كه (اساختار [روانى] ناكامل [شان] آنان را براى انجام هر كارى كه














 امكانيذير مىيشود.










3. G. Ferrus, Des prisonniers, 1850, p. 182 et suiv.; p. 278 et suiv.

## MIY نهادهاى كامل و بیيبرابه

مىشود قرار داد. كفته مى شود كه زندان بزهكار مـى سازد؛ درست است كـه زنـدان بزهكارانى راكه به آن سترده شدهانـها سوق مىدهد. اما زندان بزهكاران رادر معنايى ديگر مى مسازد، در اين معنا كه زندان

 بيش بدين سو، تمامى آنها را در دامى واحد كا كرفتار كردهاست.
*
تكنيكِ ندامتگامى و انسان بزهكار به نوعى برادرانى همزادند. نبايد بر اين باور






 شكلكرفته در زيرزمينهاى دستگاه قضايـ،





 است. انتقامى آنقدر مهيب كه قاضى را ساكت و بیى صدا مىكند. و آنگاه صـداى جرمشناسان بلند مى شود.

 نوزده تبيين شده بود نيست. درونمايهى يك جامعهى تنبيهى و يك نشانهـتكنيكِ














 به عدالت كيفرى داد و بدين ترتبب به عدالت كيفرى امكان داد داد كه در افق عمرمى ״حقيقت" عمل كند.
زندان، اين تاريكترين بختر بـن دستگاه عدالت، مكانى است كه در آن، قدرتِ تنبيه


 عدالت به اين راحتى زندان را بـ به فرزندخواند
 زندانْ بدهكار بود.

فصل دوم
قانونشكنى و بز هكارى

از ديد قانون، بازداشت [détention] بهخوبي مى تواند محروميت از آزادى بـاشد.
 گذار از تعذيبها با با آن آيينهاى نمايشى


 نوع ديِگى از هنر تنبيه است كه كمتر از اولى عالمانه نيست. [اين كذار] يك جهش

 زنجيرشدهى محكومان.
حركت دستدهاى زنجيرشدهى محكومان، اين سنتى كه به دوران محكوميت به


 كه اين حركتِ دستهها دو شيو هى مجازات را در يكى نمايسُ, واحد گـرد مـى آورد: حركت به سوى زندان همـحون مراسـم تعذيب جريان مىیيافت' ' روايتهاى اپآخرين












 سلولها را ديد كه بازارى از گوشت انسانى را تصوير مى ركند؛ اينان زندانيانى هستند










 عبارت دقيقتر جنين احساسى در برابر احساس عميتِ ترسِ حاصل از ديدن مخلوق

خداوند در حنين وضعيتِ خفتبارى محو مىشود. آغاز مىشود؛ به نوشتهى گازت دِه تريبونو، بيش از 100 ا هزار نفر شـاهـد







 خشم عليه عدالتى بيش از حد سختى





 بر دولاكولونزُ هيولا ا كميسرهاى چليس مُونترورُ و وُرُّرار و جند







 2. Gazette des tribunaux, 20 juillet 1836.

نزديكى، ارابهى محكومان به أعمال شاقه را دنبال كردند. محكومانِ دستهى باريس


 كسبده شدهى محكومان غارت و حییاول شد.
 حال بيرون راندناش او راكتى مىزنند، اندكى از آن جشن ديوانگان

 شخصيتهاى مشهور يا تيبهاى سنتى بازشناخته مىشدندند، وجود داشت: بازى









1. همان جا.
2. La Falange, $1^{\text {er }}$ auot, 1836.
 با آزار به بيابان رانده مى شورد..-م.





 كلاه حصبرى) ( (م زونبه).
 است يا دزد: بازي نقابدداران و عروسكهاى

 داشت از نشانهشناسىىهاى جرم كه در دسترساش باري بود استفاده مىكرد: ارقيافهها بـا بـه









 نمايش مىدادند، قضّات يا پِليس را مسخره مىكردندو لافِ خلافكارىهاى كشثف




 عنوانِ كشيسى او جرماش را بهمراتب برجستهتر كرده بود (او معشُو قهى حاملهواش را را
 مى مسد كه او نغرت زيادى رادر مردم برانگيخته بود. ييستر، او در ارابهاى كه در ماه




زؤن او رإبه باريس آورده بود، فحشَ و ناسزا شنيده بود و نتوانسسته بـود جـلوى

 "انمىتوان از آن همه غضب ريرهيزگارانه و خشم اخلاقى و پِستىيى كه جمعيت بر















 جشن، كيفر به امتياز بدل مىشد. و از رهگذر سنتى بسيار عجيب كه به نظر مى مرس رسد

 ديوانهوارى بودكه تنبيه را رد مىكرد. محكومان به أعمال شاقه آذينى از روبانها، كاهِ

ا. لا فالانز، اول اوت צזیا.
 مجازى آن عيسن و عشـرت و خوش شكذارنى اسـت. .م.


















 حركت دستههاى زنجيرشا
 برای كناره دادن جرمتانان، وناحت ورين
گوبى به عروسى میروبد.4




 خانوادگى بربا مىكرد.ري
















 بهويرّه اينكه نظم كنونى هميشه دوام نخواهد يافت شد و حقوق خود را باز خواهند يافت، بلكه شاكيانشان جاى آنان را خواهنـد









و در آن محكوم جمعيت را ترغيب مىكرد كه هركز از او تقليد نكنتد به صـحنهاى تهديدآميز بدل مى شد كه در آن از جمعيت خوراسته مـي
 كرجه امروز شكست خوردهاند اما روزى بيروز خوراهي اهند شد.











 به حذفِ حركت دسنههاى زنجيرشدمى محكومان كرفت: „احنين رفتارى با انسانها در




 معرض شو
 [Robert Macaire


(H. A. Fregier, Les Classes dangereuses, 1840, II, p. 187-188).
r. آخرين روز يك معكرم.

خلق و خوى ما نبست؛ بايد از نمايشى تا به اين اندازه كربه در شـهـهرهايى كـه كـاروان



 اما آنجه در زؤن
 شده بود نبود، بلكه ارابداى بود كهـ با با دقت تمام سام ساخته



















[^48]قانونشُكنى و بزهكارى


 ("هرگونه كتاب خوانى بهجز خواندن كتابسهاى اخلاقى ممنوع است.)
 ذوق و سليقهى مبتكرش بود1؛؛ اما شايستگى اين ارابه آن بود كه حقيقتاً يك ارابهى ندامتگاهى بود. اين ارابه با جلوهى بيرونىاش از يك كـي كـال كاملاً بنتامى برخوردار









 سلولدار هنگامى كه خواب نيستى كارى نمى توانى بكنى جز اينكه فكر كنى. به نظرم

 ارابهى سراسربين تاريخ كوتاهى دارد. با اين حال، شيوهى جاي





 يك فرار در وَلانس خبر میدهد.


 [يا] دستكم از لحاظ نظرى جنين بود.
*










 هم تقريباً بدون هيمج تغيير تكرار مى شمود.









قانونشكنى و بزهكارى الشّ

- بازداشت موجب تكرار جرم مى شو د؛؛ كسانى كه زندان را ترك مىكينند بيشتر از


 حدود هr هزار نفر محكوم جنايى، تقريباً








 زنداني [مستعمرهى ندامتگاهي] لُس QV• نفر و از







ا. اين آمار را ز. دو لا روـُفوكو در جريان بحث دربارهى اصلاح تـانون كـيفرى در دوم دـــامبر
إrı نقل كرد.

Archives parlementaires, t. XXII, p. 209-210.
2. E. Ducpétiaux, De la rêforme pénitentiaire, 1837, i. Jll, p. 276 et suiv.
3. E. Ducpétiaux, ibid.
4. G. Ferrus, Des prisonniers, 1850, p. 363-367.

 تحميل مىكند بزهكار توليد مىكند: حه زندانيان در سلولهانی مجزا
 يافت، در هر حال اين ا(در نظر نگرفتن انسان در در جاند






 خود را اليخحنين در معرض رنجها كايى مىبيند كه قانون نه دستور آنها را را داده و و نه حتا


 تا 10 م محكوم تحت مراقبت




 سخنسرايى مىكنند. اما آيا زندانيان نيز همانند سياهان، بهدست رئيسان فـروخته

1. E. de Beaumont et A. de Tocqueville, Note sur le système pénitentiaire, 1831, p. 22-23.
2. Ch. Lucas, De la reforme des prisons, I, 1836, p. 127 et 130.
3. F. Bigot Préamence, Rapport au conseil géneral de la société des prisons, 1819.
IAFY لا فُراتِرنيته، مارس.

نمى شوند و از سوى كارخاندداران خريدارى نمى شوند... آيا زندانيان اينجنين درس
 اخلاقى و سرخو رده نمىكند؟!







 وجود دارد.


 نخستين درس اخلاقيْ خبرحينى است، چهـ در زندانهای مـا ما جاسوسى مايهى افتخار


 بيوند مى داده است گسسته مىشود.)" فوشه از (إِادگانهاى جرمب" سخن مىگفت.





2. L. Moreau-Christophe, De la moralite et de la folie dans le régime pénitentiaire, 1839, p. 7.
3. L'Almanch populaire de la France, 1839, signe D., p. 49-56.
 وامىدارد: زيرا زندانيان آزاد شده تحت مراقبت پيليساند؛ زيرا زيا يا اقامتگاه مشخصى






 داستان زنذگى اش را بازكو كرد و توضيح داد كه چگگرنه به هنگام خرو



 مىكند و در مقابل خهارده سو " در روز، به مدت هشت روز روز در گورستانها مشغول
 هر ليوْر آن ه هو قيمت دارد



 - سرانجام اينكه زندان با به فقر و فلاكت انداختن خانوادهى زندانـى، بـهطور

## 1. F. de Barbe Marbois, Rapport sur l'etat des prisons du Calvados, de l'Eure, la

 Manche et la Seine-Inférieure, 1823, p. 17.




غيرمستقيم بزهكار توليد مىكند: ا(همان حكمى كــه رئيس خــيانو اده را بـه زنـدان






 سازمان آن و بهطور غيرمستقيم بهدليل هزينهى بزهكارى يـيى كه جلويكيرى و مجازيات نمىكند. ${ }^{\text {ا }}$ ا پاسخ به اين انتقادها پاسخى بدون تغيير و يكسان بودهاست: تـداوم

1. Charles Lucas, De la réforme des prisons, II, 1838, p. 64.
r.اين مبارزه بيش از مقررات جدبد زندانهاى مركزى در سالِ




「.

 در همبن راسنا درخواستا راستهايى ارائه كردند.






 تمام و كمال نيستند.) (نگاهكنبد به:

اصول تغييرنايذيرِ تكنيكِ ندامتگاهى. از يك سدهو نيمَ پيش بدين سو، زندان همواره




 هرگز به واقع اجرانشده است؛ و در نتيجه مى بايست اصول بنيادين آن آن را الز سرگُرفت.







 اجتماعي محكوم است.







L. Moreau-Christophe, Polémiques pénitentiaires, 1840, p. 86.)


> در مورد ائرهأى آزادسازى در زندان.
 بد زندانها صر رت گرفت.ـ مترجم انگگلبسى.

بزهكار بإيهى توزيع محكرمان بهكيفرِ كمتر از يك سال در مؤسسههاى ندامتگاهى است.













 بهمنزلهى حق.
هـ آموزش زندانى از سوى مقامهاى مسئول هم يكى دورانديشى ضرورى بـي نـع








 نمىتواند صميمانهتر از يك يزشك اعتماد زندانيان را جلب كندي، از شان انخصيت آنان

גזץ زندان
شناشحت بهترى بهدست آورد و تأنيرى عميتتر بر احساسات آنان برجا كذارد، جه











 مى شوند. مىشد عبارتهايى يكسان يا تقريباً يكسان را از ديكر دورههانى آيُرباري
 سالهاى اخير، با شورش هاى زندان

 كرفت كه از لهاظ تاريخى، بر مسروميت قضايى از آزادى سوار شد؛ يكى نظامِ حهار




 دو קهرهگي اوتوپيايى). اين همان مجموعهى درهمربافتهایى است كه نه فقط نـهاد
 را را مى carcéral"]


تانونشكنى و بزهكارى












 قدرت است. اما براى ايفاى جه نقشى؟

## *








 زندانىكردن در دوردستهانها
امـا شايد بايد مسئله را وارونه كرد و از خود پِرسيد كه شكست زندان به حـه كار


مى آيد؛ و اين چديدههاى متفاو تى كه بيوسته مورد انتقاد قرار مىگيرند، يعنى حفظ























 داد. بدون شكى بر اين مبنا مىتوان \#شكستٍ زندان را درك كرد.

[^49]طرح عمومى اصالاحات كيفرى در پايان سدمى هجدهم در درونِ مبارزه عـليه








 سربرآورد. يا شايد بهعبارتى دقيتنتر، قـانونشكنى ها
 IVA。 سياسى، مقاومت در برابر روند صنعتىكردن، و اثرهاى بحرانهایى اقتصادى بيوند






 منجر شوند، مبارزههايى كه هدفـشان

 قانونشكنى تكيه مىكردند (همجپون بلواى سلطنتطلبان در غر غرب يا يا جنوب فرانس
 نظاموظيفه بهره كرفتند)؛ اين بُعد سياسي قانـي






 مبارزهها منتهى شوند.
 كسانى را ديد كه اين قانون نيا مقر رات را به سود
 وظيفهنشناس يا وزيران نالايت، [يعنى] عليه تمامى عاملان بـى عدالتى التى نبود؛ بـلكه



 زيادتر و مقررات كارخانهها را روزبدروز سختى اريرانهتر مىكردند. و عليه نظام نوين








 در مبارزههايى جا گر فتند كه مى دانيم در متن آنهاريا، با قانون و با طبقهأى كه اين قانون را تحميل كرده بود معابله مىشد.






 مقررات، توقعهاى دولت يا مالكان يا كارفرمايان، و تكنيكـها زمينههاى بزه را افزايش مى دادند و بسيارى از افرادى كه در شرايطى متفار ماوت






 قانونشكنانه كه در طول سدمى هجدهم

 سدهى نوزده را (جدا از كسترش كمّى كه سؤالبرانگيز [يروبلماتيكـ] است و بـايـد







1. نگاه كنبد به بانويس صفحهى وه و دنبالهى آن در هممن كتاب.
 طبقهى بربر، اخلاقستيز و قانونگريزى كه از زمان امبراتورى تا سلطنت زو زئيه، بارها


 اينكه جرم توان بالقوهاى نيستكه علاقه يا هوسها آلن آن را در قلب تمامى انسانها انها جا داده باشد بلكه عملى است تقريباً منحصر بـ يكى طبقهى معين اجـتماعى؛ ايـنـك مجرمان كه در گذشته در ميان تمامى طبقههاى اجتماع يافت مى


 بيشتر ناشى از آن است كه شخص در جامعه همجچون يکى بيگانه است و بـ آن آنزاد









 مسببِ بىنظمى را مجازات مىكند: ا(سَرى به مكانهايى بزنيد كه در آنها قضاوت
2. Ch. Comte, Traite de legislation, 183, p. 49.
3. H. Lauvergne, Les forçats, 1841, p. 337.
4. E. Buré, De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France, 1840, II, p. 391.
5. P. Rossi, Traité de droit pénal, 1829, I, p. 32.

FFD قانونشكنى و بزهكارى
مىكنتد، زندانى مىكنند، اعدام مىكنتد... در همهى اين مكــانها يكى نكـته مـا را را متعجب مىكند؛ در همهى اين مكانها شما دو طبقهى كاملاً متمايز [از انسانها را را مى بينيد كه يكى همواره در جايگاه اتهامزندكانان و قضّات نشسته است و و ديگرى بر









 نافرهيختهى كسانى تأثير گذارد كد كمتر مى تو انـو





 بهطور مخفى فايدهمند سامان يابلد ــ قانونشكيكنى


 بايسته است مخفى بمانند. اين شكل از قانونشكنيْ بزهكارى در معناى دقيت كلمه

1. Ch. Lucas, De la réforme des prisons, II, 1838, p. 82.
2. P. Rossi, loc. cit., p. 33.

است. نبايد بزهكارى را شديدترين و تازهكارترين شُكل قانونشكنى دانست، شكلى





 محاصره كرده، جدا كرده، منفرد كرده، در آن نفوذ كرده، آن را سازمان دادهم، در طبقهاى

 دارد، اما تضاد استراتزيكى ميان قانونشكنى ها و بزهكارى استا




 موفق بودهاست. موفقيت زندان در اين است كه زندان دريان در مبارزههايى بر سر سر قانون و و



 مىكند متصل است. و زندان لولاى اين دو سازوكار است؛ زندان به اين دو سازوكار


 اثرها را توليد مىكند و در مورد كنار گذاشتن زندان بيسُترين ترديدها وجود دارد.
rfy

كيفرمندي بازداشت مىتواند يكى قانونشكني بسته، مجزا و مفيد بسـازد - و
 زندانى كه با تنبيه كردن موفن بهي اصلا

















 مىگرفت' )، و از همينرو بزهكاران بدناگزير [و بهعلت نبود امكانى بهتر، إ به يكى
 لحاظ اقتصادى بدون بيامد ناگوار بسنده مىكنند. اما اين قانو نشكني متمركزشـشده،
 قانونشكنى هاى ديگر مفيد باشد: يك قانونشكني مجزا از سـاير قــانونشكنىها،

[^50]محصور در تشكيلات دروني خاص خرود، معطوف به مجرميتى خشن كه نـينستين




















 برخى موارد، محكومان مىبايست تمام عمر در آنجا بمانند'). در واقع، استفاده از

> ا. در مورد مسـُلهى تبعيد نگاه كنيلد به:
F. de Barbe Marbois (Observations sur les votes de 41 conseils généraux)


















 (1NYT








 بر بيرند طبفهى بزهكار با روسبيگّرى خواند، بيرندى كه نحت حمابيت بلبس و ونهادهاى كيفرى












 عملكرِد بيرون از قانونِ قدرت تا تا حدوني


 رهگذر نظام كيفري متمركز بر زندان، معُرفِ تغيير مسـيرِ قـانونشكـنى بـه سـمتِ






 ديكر از نظر دور نماندر.
2. K. Marx, Le 18-Brumaire de Louis-Napoleon Bonaparte, Ed. Sociales, 1969, p. 76-78.

تانونشكنى و بزهكارى FII
مدارهاى غيرقانوني سود و قدرتِ طبقهى حاكم است.






 قانونى فرض بر آن بود كه مىتوانند نهلديدى دوباره براى آرامش جا جامع

 بودند و بههمين دليل تحت مراقبت بليس قرار داشتند: بزهكارى كه ابزّهاى است در



 مخفى" و خبرجينانى را نيز دربرمىكرفت كه انگگيزهى آنها يا ترس از از مجازاتات بود يا
 كه رديابى و تعيين هويت مجرمان محور آن بود: مستخصههاى ظانى



 چكيدهاى بود از آن دفترهاى ثبت، الستفاده از يكى نظام فيشبردارى يا كار كارنامههاى

1. A. Bonneville, Des institutions complémentaires du système pénitencier, 1847, p. 397-399.
2. Cf. H. A. Fregier, Les classes dangereuses, 1840, I, p. 142-148.

فردى در حدود سال س





 پی از مأموران پِليس از بزهكارى استفاد









 و آلتِ دست را از قانو نشكنى ها جدا مىكند. بزهكارى با ويزَىىاش نتيجه و معلولِ



 آماج و نيروى كمكي كنترلهاى پليسىيى كه بهطور مرتب برخی از آنان را به زندان

1. A. Bonneville, De la récidive, 1844, p. 92-93.

يِدايسُ فيشّ بردارى و ايجاد علوم انسانى: باز هم ابلأع دبگرى كه تاريخنگاران جندان از آن باد


 را باقى نگذارد. بايد عدالت كيفرى را بهمنزلهى ابزارى براى كنـي كنترل تفاوت كذارارانهى












 رهگذر قانونشكني طبفهى حاكم.

ا. در مررد مفاومت نضات در برابر شركت در اين عملكرد شُواهد بسبار زودهـنـامامى، بـعنى از






(Cf. Histore de L'Administration de M. de Belleyme);
ممجنين نگاهكنيد به رسالaى بسيار جالب مُولِن: Molène, De la liberte.



 دوئلها؛ اعزامهاى مُكرر به خلدمت و فـرارهـار
















ָليسى و همدستىهاى جوم با قدرت آغاز مىشود.

 به آيين نوكرويدهاش، هركز نتوانست بهجز حند جـرم مــحدود و خُـرد، آن هـم بـا

1. نكاه كنيد به خاطرات [Memoires] او كه بـهنام خـودش جـاب شـد و نيز سرگْشت ويدوكى


تانونشكنى و بزهكارى





 نبود؛ در واقع، ناشيگرى او در ارتكاب جرمه







 تاريخى-سياسي همان زمان تحقق يابد. شخصيت او كه تقريباً همزمان بان ار زوليَن








ا. اين اتهام بهطرر رسمى از سوى كانْله در خاطرات (تـجديد جـاب در سـال 199^)، ص. 15، بازگر شـد
 خاطرات لاسرنر، در سـال 199^، ص.
.


























 قانونسكنىها و بزهكارى ها، جرخیى گفتمانهاى جرم و دربارهى جرم.

YOV قانونشنكنى و بزهكارى
مردمى بود. جشنى كه كمى بعد ممنوع شد حورن ديگر قرار نبو د كه مجرم جايى غير

 لحظهاى نشان داشت كه در آن قانونشكنى هاى سيانى




## *

اين توليد بزهكارى و سرمايد گذارى دستگاه كيفرى روى آن را بايد همانگونه كه


 بزهكارى عليه اين قانونشكنى ها، استعمارِ بزهكارى از سوى قانونشكنـى هاى









*: De Quincey, Murder Considered as One of the Fine Arts.
ا. در بايان سدمى هجدمr، كولكيوهاون نصريرى از دشوارى اين كار در شهرى هـمجرن لنـدن ارائه داد.
Colquhoun, Traite de la police de Londres, traduit en français 1807, I, p. 32-34; p. 299-300.

قانون جايگزينِ رسم و عرف شده بود ضرورت يافت؛ يادكيرى قاعدههاى مقدماتى واري
 خانواده و غيره). براى حـفظ خـصومت ور دشـو



 سياسى برای آنها بو دند. فعاليتها مسـجرمان تسـحريك يـا حـــا


 برخوردار بودند. هختصر آنكه يكى تاكتيكى تمام و كمالِ درهم آميختن به كار بسته شد كه غايت آن [حفظِّ يك حالتِ دائمي تعارض و ستيز بـي بود.








 r. براى مئال نكاه كنيد به:
J. B. Monfalcon, Histoire des insurrections de Lyon, 1834, p. 142.



مجموعهى كنترلهاى قضايى و پليسى را، كه جامعه را شُبكدبندى مى ركنند، مقبول
















 شناسد؟...



## *'Les Mysteres de Paris, Rocambole.







و خطرناكترين كارها به زندانيان؛ مبارزه عليه توجه بيش از حدِ انساندوستان بـه


 از تحقير برگرداگرد خويش كشيدهاست سرانجام جماعتى از مردمان غير محبوب را

اما با اين حال بعيد است كه اين تاكتيك توانسته باشد به موفقيت و بـيروزى







 روزنامههاى مردمى خاستگاءِ


 او را ندارد، يا بددليل اينكه جامعه امكانها، آرزوها يا اقتضاهايى را در او ويران يا يا
 نيروهاى بهرهبردارى نشده، و هوش و احساساتى كه بر اثر كار اجبارى در سنين بيش


 نوع را در مورد تناتر در لاروش يُويوليِ منـاهدهـكرد. 2. Michele Perrot, Delinquance et système pénitentiaire de France au XIX ${ }^{\circ}$ siècle,
r./لومانيتِر، اوت INFI.
(اين متن جاب نـندهاست).

قانونشكنى و بزهكارى (\&
از حد هايين سركوب شدهاست.|' ' اما اين مجرميت [ناشى ازا





 وقيحانهترين راهزنى... آيا نمى ترسيد كه آن مرد فقيرى كه به جرم ربو دونِّنِ قطعهانى نان


 بزهكاري اغنيا با آسانكيرى و مداراى قوانين مواجه مى شود و اكر هم زمانى زيـر
 مــلاحظه كـري مـطبوعات راحت است.






ا. لا فراترنيته، نوامبر INFQ. Y. لاروش بويبلر، نوامبر INFY.






F.|لافراترنيته، نوامبر 1NFI.

 حرفـشان گوش داده مى شودد، يس موظفـاند سخنگوى تمامى زندانيان باشسند: بر
 فرانسه كه جز از طريق كيفرخواستهان برطمطرات دادستان كل، هركز با كـيفرهاى تحميل شده آشنايى نداشته استر).





 بر بزهكارىهاى بوردرّورام
 بهجاى روايتِ جرمهاى ارتكابِيافته بهدست مردم عادى، بــدبختى و فــلاكـتى را



 بسط و كسترش يافت تا آن كفتمانِ يكنواخت در مر مورد جرم را وارونه كند، كفتمانى كه مىكوشيد هم جرم رابهمنزلهى حيزى هيولا يـى مجزاكند و هم رسوايى و ننگِ آن را به گردن فقيرترين طبقه بيندازد.

1. Almanach populaire de la France, 1839, p. 50.






ثانونشكنى و بزهكارى شr
در جريان اين مناقشهى ضدكيفرى، بدون شك ويروانِ شارل فوريه" از ديگُران فراتر رفتند. آنان نظريهى سيانسىيى را ساخته و يرداخري








 قدرت مىرساند يا روانهى زندان مىكند: تضّاتِ امروز اگر فـير انير بهدنيا آمده بودند









> (IVVY-1Arv) Charles Fourier *)، فيلسوف سوسباليست فرانسوى.-م. I. الا فالانز، ها زانوريه ArV








جس مى توان نتيجه كرفت كه جرم ابزارى است سياسى كه احتمالأ براي آزادســازى










 شده'، و قانونش


 جهر








1. هـمان جا.



قانونشكنى و بزهكارى
مىكتد، متهم بهمنزلهى تأييل يك نيروى زنده از نو تـعريف كـردهاست: نـداشـتن مسكن به منزلهى خانهبهدشیى و ولگردى، نـداشـتن اربـاب و رئـيس بـههنزلهى
 شُـــــربودن روزهـــــا و شبههــــا. ايــــن رويـــــارويـي قـــانونشكنى بـــا نــظام انصباط_كيفرمندى-بزهكارى را معاصران، يا بهعبارت دقيتتر، آن روزنامهنگارى كه در آنجا [دادكاه] حضور داشت، بهمنزلهى جلو مى مضححي قانون كيفرى در جدال با خُردهبى انضباطى ها درك كرد. و اين كاملاً درست بود: خودِ مصا كمـه و حكـمى كه در

 عظمت قانون درآورد و گستاخحىيى كه متهم با آن بىانضباطى را دوباره در حقوق بنيادين جا مىداد، صحنهاى مثالزدنى را براى كيفرمندى ترتيب مى دادند. بى شك اين همان حيزى است كه گزارش گازت ده تريبونو [از يك دادگاه] به ما


 كار نمىكنم. الآن مدتهاست كه براى خودم كار میكنم. روزا يه شغل دارم شبا يه شغل.
 مىرسند مىدوم تا بستهها رو حمـل كنم؛ تو خيابان نُوْيلى چشتكـوارو مىزنـم و رو دستام راه مىزم؛ شّبا، تو كارِ نما يشـم؛ درِ كالسكهها رو باز مىكنه، بليط مىفروشم؛ حسابى سرم شلوغه. -ـبهتر بود كه شما در خانهاى مناسب سكنا مىگزيديد و در آنجا كارآموزى مـىكرديل. ـــآره مـىشد، خــونهى خــوب، كـارآمـوزى، ولى نـه



 خوشُرويى كفت: "دو سال، اينكه همهش بيست و خهار ماهه. تس بزن بريم.""،

لا فالانز همين صحنه را بازكو ميكند. و اممينى كه اين روزنائمه به اين صحنه


















 با جهر رمى قانون، قانونشكنىيى وجي



 [native]
 نياز به حركتى كه دارد خبرى نخواهد بود... او آزادى را ترجيح مىدهد و و براى او جه

اهميتى دارد كه اين آزادى جيزى جز بيّنظمى نباشد؟ اين آزادى است، بـهعبارتى،





 است كه سربرمى آورد: پاين برخاسته از كار است، برخاسته از از تنبلى است، برخا برخاسته

 فردا.









 داشتند وحدتِ سياسي قانونشكنىهاى مردمى را اعاده يا ايجاد كنند.

## فصل سوم

## *


 [internement] كتابهاى شارل لوكاس، مُورُو-كريسْتُف و فُوشه در مور مورد اصو رسيدند، انتخاب نمى





 ديگرى با آن كودك هم آوا بودند.
. Carceral \#

 , حبس نيستند اما بنبانشان بر حبسكردن الست.-م.

1. E. Ducpétiaux, De la condition physique et morale des jeunes ouvriers, t. II, p. 383.

حبس


 كو جكى كه پايگانبندى سفت و سختى شده بودند تقسيـم مىشدند و اين گروه وها در














 كه بدين منظور ساخته شده بود كه زندان نباشده در سلول به نقطهى اوج خود میرسيد، سلولى كه بر ديوارهاى آن با حروف سياه نوشته شده بود: (اخخدا شما را مىبيند. 1 اين كنار هم قرار گرفتنِ الگُوهاى مختلف [در مـتره] امكــان مــيداد كـه كـاركردِ

 آميزهى خاصى از اندكى از همهى آنها مى.

زندانيان] دخالت مىكردند. آنان به نوعى تكنسينهاى رفتار بودند: مهندسان كردارار،


 شيبور را هدايت مىكردند؛ بيدار باش و خاموشى را اعلام مىكردند؛ به زنـدانـــيـان




 تمامى جرمهايى كه زندكى كو تاه و اغلب بسبار غمانگيزش راشكل دادهاند أكاهى به دست آيد. اين اطلاعات روى لوحهاى ثبت مى اريود و بهتدريج هر آنجه مربوط بـ هر زندانى است و مدت اقامت او در دارالتأديب، و محل اقامي





 انقيادى كه بايد حفظ شود. اينكار تربيتى نتيجهالى داشت كه كواهِ صحت آن بورد: در

 كذاشته بودند، زندانيان دارالتأديب متره بيش از بيش آرام بود


 2. E. Ducpétiaux, Des colonies agricoles, 1851, p. 61.
3. G. Ferrus, Des prisonniers, 1850.

آنحهه متره را به نمونهاى خاص بدل مىكند ويزكي متره در اين عملياتِ تربيتى است. اين عملياتِ تربيتى به ديگر شكلهـاى كنترل كه بر آنها استوار بود شباهت




 در ميان زندانيان شبكهاى از نظارت دار دائمى ايجاد









 شود. تكنيكِ انضباطى به ارشته"'الى بدل شد كه آن نيز مدرسهى خود را را داشت. تاريخنگارانِ علوم انسانى اغلب تولد روانشناسى علمى را در همين دوره جـا





 (IVQD_IAVA) Emst Heinrich Weber **

افرادى كه در برابر بهنجارسازي انضباطى مقاومت مىكنـد. و و با اين حال، ظهور اين















 قدرت_دانش بر افراد، برههاى مهم را رقم زد.



 اما نه كاملاً: زندان بود زيرا بزهكاران جواني




حr

اين الگُى تنبيهى، در آخرين حلِ كيفرمندى در معناى دقيق كلمه قرار داشت. متره
 كيفرى، آن جيزى را بنا كردند كه شايد




 حدودى (ونقط تا حدودى) برجيلده شد اما خحيلى زود دوباره فعال شده از نو مر سامان
 محبوسكردن به واسطهى زندان، از يكسو با مـا مجازاتهاى قانونى و از سوى ديگر با با


 انضباطها انتشار مى داد رو به محوشدن نهار نهادند، هنجارهاى انضباطى را تا قلبِ نظامِ كيفرى انتقال دادند، و خُردترين قانرنشكنى و كو چِكـترين بى قاعدگى و انحراف ور نابهنجارى را بـا بـزهكارى تـهـديد كـردند. شـبـكهى ظـريف و درجـهـبندى شـــدهى



برعهدهرفت.
در اينجا قصد ندارم تمام آن بافتى راكه نخست محيطِ بـىواسسطهى زنـدان و
 ارزيابي وسعت [اين بافت] و حند تاريخ براى اندازه گيرى زودهنگام خو اهد بود. بخش هاى كشاورزى [وابسته به] زندانهاى مركزى وجود داشت (كه نخستين













 قرار كرفتند. انجمنهماى حبس-بنينياد [cercles carcéraux] باى فاى












ا. دز مور رد نمامى ابن نهادها نكاه كنبد به:
H. Gaillac, Les Maisons de correction, 1971, p. 99-107.

كمكـرسانى كه درعينحال مراقبت را نيز تضمين مىكردند، و شهركها و خانهـها
 آشكار نشانههاى نظام ندامتياه
 عمل مىكنند مى ييوندد.

 اجتماع انتقال داد. و اين امر چجندين نتيجهى مهم داشين ا. اين دستگاٍٍ كسترده يكى درجهبندي بطلىء، بيوسته و نـامحسوس را بـرترار مىكند كه امكان كذار طبيعى از بینظمى تا جرمّ و بر برعكس، از از تخطى از از فانون تا تا











رفابت مى يردازند.ه

Houze de L'Aulnay, Des logements ourriers a Lille, 1863, p. 13-15.

$$
\begin{aligned}
& \text { مانند مويبار دو وركُّلان: }
\end{aligned}
$$

Muyart de Vouglans, Refutation des principes hasardés dans le traite des deliits et des peines, 1767, p. 108. Les Lois criminelles de la France, 1780, p. 3;
با مدجون روسُو دولاكُومب:

Rousseaud de la Combe, Traite des matieres criminelles, 1741, p. 1-2.

محبوس كردن). در مقابل، حبس با سازوكارهاى مراقبت و تنبيه خود، بر بايبى اصلِّيِ

























 خود خطر جندكانهى بىنظمى، جرم و جنون را همراه دارد. شبككى حبس-بنياد دو

FYV حبس
رشتهى طويل و چندگانهى تنبيه و نابهنجارى را بربًايهى مناسباتى چندگانه بههم جفت مىكند.
























 از

پيرى رسيد هفت نوانخانه پٍ يرایى دوران سالخوردگي اويند و نظامِ غذايى سالم اين
 آدم متمول كردهاست.!!


 صرفهجو يى مىكند، حتا در آنجه مجازات مىكند. اين شبكه حتا با هدر دادن و و از
 جامعهى سراسربين [يانإُتِيكى] كه محبوسكردن [incarcération] استخوانبندي
 قانون و حتا در بطن قانون است، يا دستكم درست در ميان آن سازوكارهايى است كه بهطرر نامحسوس او را از انضباط به قانون و از كجروى و انحراف






 مؤسسهها از يك (॥سرشت) تقليلنابٍيرِير بزهكارانه برخور ردار باشند: زنداني محكرم



 مىزند. مجرميت در حاشيهها و درنتيجهى تبعيدهاى بياتى زاده نمىشودي، بلكه از

1. Moreau de Jonnès, cite in H. du Touquet, De la condition des classes pauvres (1846).

## rva

حسس

رهگذر الحاقكردنهاى هر حه فشُردهتو، تحت مراقبتهاى همواره سختگيرانهتر و


 استقرار مجرميتى ويزگى يافته را تضمين مىكندي
 زندانىكردنِ قانونى آن باشد كه اين نظام موفق شد قدر تد تد تنبيه را طبيعى و مشروع



 واقع، پيوستگي عظيم نظام حبس-بنياد از هر دو جانبِ قانِي




 الگوى پليسى را تكرار كند؛ و زندان بر فراز تمامى اين مؤسسسههاى چنـدگانه كه در
 اين مؤسسهها نوعى يشتو انه و ضمانت دولتى مىدهـا طويل خود از زندانِ محكومانِ به اعمال شاقه يا زندان كيفرى بـا كــار اجـا اجـبارى تــا محدوديتها و چهارجوببندى هانها پراكنده و خفيف، نوعى از قـدرت را النتقال







مىدهد كه قلرتِ انضباطى قانونى و مجاز شود يا در هر حال مشروعيت يـابد و بدينسان قدرت انضباطن از هركونه زيادهروى يا سوء استفادها آن سرزند پِرهيز مىكند.



 ديگرى از قدرت نيست، بلكه صرفاً معرفِ درجهانى مكمل در شــدتِ ســازوكارى


 زحمت تفاوتى محسوس است (و بايد چنين باشد). صرفهجويى و اقتصادى سفت














 بدين سان همگًون مىكند و هر گونه خشونتِ ممكن در قـدرت تـنـبيه و هـرگونه

## 『А)

خودسرانگي ممكن در قدرت انضباطلى را محو مىكند، ازآنـجاكـه حـبـس ائـرهاى










 را بِذيرند، يا به عبارت سادهتر، مردم تنبيه شدن را تحمل كنند. نظريهى قرارداد فقط با خلقِ شخحص [سوزها] حقوقى مىتواند ديگران قدرتِ إعمال همان حقى را بر خود مىدهد كه خود بـ بر ديگّان دان دارد. پيوستار عظيم حبس كه قدرت انضباطى را با قدرت قانون مرتبط مىكندر و از از كو حكـترين الجبارها تا سهمگينترين بازداشتهاى كيفرى بىوقفه بسط و گسترش مى يابـلـ، به
 خياليردازانهى حقِ تنبيه بوده است. ٪. به همراه اين اقتصادِ نوينِ قدرت، نظا


 تجزيهى عملكرد آن؛ دشوارى روزافزون قضاوت و كويى شرم


 بى فايده است. راششتهاهى بىاندازه و آشكار قضّات به ("يزشكىي) ــاز توسل آنان به

كارشناسان روانيزشكى گُرفته تا توجهشان به پُرُويي جرمشُناسان - بـيانگر ايـن




 زندانى



 جامعهى ما بدل شدهاست. قضّاتِ هنجارمندى در همه جاى جاري جامعهى ما حـضور






 نظارت دائمى بر آن را فراهم مى آورد؛ اين بافت بهدليل خصرصيتهاي






 دادهاست. اكگر ما پس از عصر عدالت ("تفتيشى" ["inquisitoire"] به عصر عدالت
rar













 محاصرْى جداكرانه و تحليلى و اين سلطهـمشاهـاهده استا











 از نوع جامعدى ما اجتنابنإذير است. برعكس، در درون بيوستخي فرايندهايى كه

زندان را بدكار انداختـهاند مى توان دو فرايند را جا داد كه قادرند استفاده از زنـدان را بهطور قابل ملاحظهاى محدود كنند و عملكرد درونى آن را تغيير دهند. و و بیى فـي







 ضدباردارى يـا از رهگــذر نشـريهها و فـيلمها و نـمايشها












اگر يكى مسئلهى سياسى كلى در مورد زندان مطرح باشد اين نيست كه آيا زندان
 زندان إعمال مىكنند يا گردانندگان و مراقبان؛ در نهايت، حتا مسئله بر سر گزينهى
 عظيمِ سازوكارهاى بهنجارسازى و تمامى كستره و وسعتِ اثرهاى قدرتى تدتى كه ايـن

سازوكارها از رهگذر استقرار ابركتيويتهى نوين به همراه مى آورند.

## 潼

در سال צبی1، خبرنگارى در نشريهى لا فالانز جنين مىنويسد: راخلاقكرايان،

 نخستين محوطه: بيمارستانهايى براى تمامى بيمارى




 حيلد گرىهايش، صنعت با مبارزهماى خشم قمارخانهها، روسبىگىى، مردمانى كه يا از گرسنگى مىميرند يا يا به هرزگى و عياشى



 شدهايم؛ و نيز از آن آرزويى كه كمتر از پنجاه سال پيش اصـا









 كوناكون استـ ـ اينكه زندان نه مولودِ قَوانين يا مجموعهى قوانـي


 و فرودست است. اينكه زندان بدتنهايى جايگاهى مركزى را اشغغال نمى كـند بلكه با با




 تنوع ماهيت و ريشهى آنها و نقش خاريا




 قابل اعتراف، خُردهترفندها و نيرنگـها، روشهاى حساى حساب شده، تكنيكها و نهايتاً
 اين انسانيتِ مركزى و تمركزيافته، [اين] معلو

 اين استراتزى اند، بايد غرش نِ نبرد را شنيد.



## فهر ست نامها

| Beasse | بئاس | Appert | آير |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Botany Bay | بانْنى بنى | Artoupans | آرتوبانها |
| Mary Barnes | بارنز | Arsène Lupin | آرّسِن لُوحِّن |
| Benquot | بانكُ | Arc-et-Senans | آرك_ إِ سنان |
| B. Poyet | ب. بوايه | Alfort | الْفُور |
| Batencour | بتانكور | Alost | آلوست |
| Bethleem de Reims | بِتْلِم دو رنس | Amici | آمبحى |
| Bretagne | برتانى | Angers | آنزه |
| Bergasse | برگاس | Avignon | آوينيون |
| Brissot | بُريسو | Oberkampf | أبركامفت |
| Beccaria | بكاريا | Auburn | أبرن |
| Bexon | بكُسون | Hotel-Dieu | اُتل- دـئو |
| Blackstone | بِلَكسِسنون | Ostwald | اُمْوالذ |
| Blouet | بلونه | L. de Carne | الن. دو كارنه |
| Blosseville | بُلوسويل | Elirabid | اليرابيد |
| Belleyme | بلِّبم | M. Lebailly | ام. لِبايّي |
| Bentham | بنتام | Amor | اَمُور |
| زوسيو | بنيه_لاگرانز- | Indret | آندره |
| Benier-Lagrange-Jussieu |  | N. Harou-Romain | ان. هارو-رومَن |
| Bouhier | بوئيه | Auvergne | اُورِنُن |
| Bouton | بوتُن | Issy | ابسى |
| Bure | بور0 | Ivry | ايوْرى |


| Toussaint Barre | توسّن باره | Boussanelle | بوسانِل |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Toufait | توفه | Buffon | بوفون |
| Thistlewood | تيسلوود | Buffet | بوفن |
| Julius | جوليوس | Boulard | بولار |
| Chery Hill | خرى هيل | Boulmy | بولمى |
| Damhoudère | دامودر |  | بُومُون دو نُوكوِّ |
| Damiens | دامى | Beaumont de Tocqueville |  |
| Danjou | دانْزو | Bontemps | بونتان |
| Drouillard | درويار | Bonfort | بونفور |
| Decazes | دِكاز | Benoit | بونوا |
| Demia | دِميا | Bonneville | بونويل |
| Douaires | دوئر | B. Rush | بع. |
| Douai | دونه | Bicétre | بيسِّ |
| Dupaty | دوباتى | Parent-Duchatelet | پاران_دوشاتوله |
| Dupaty | دوباتى | Pâris-Duverney | بارى - دوِِرنه |
| Duport | دويُور | Pastoret | باستوره |
| Ducpétiaux | دوكِّبِّ | Petty | ַِّ |
| Delacollonge | دولاكُولُونُّ | Petit-Bourg | بُتى- بور |
| Demetz | دُومِنز | Ponts et Chaussees | هُن ! |
| آمستردام | راسبهويس | Petite Roquette | بوتيت رُوكِ |
| Rasphuis d'Amsterdam |  | Paurre Jacques | ُوْوْر راكى |
| Ravaillac | راوياك | Pussort | يوسور |
| Rossi | رُسى | Piranese | بيرانِس |
| Rhône | رُن | Pierre du Fort | هعير دو فور |
| Rhene | رن | Pierre Chaunu | ههارير شُونو |
| Rouen | رونان | Tarare | تارار |
| Roussillon | روسيون | Target | تارزه0 |
| Rochefort | روسْفور | Tamise | تاميز |
| Rusche | رونه | Tanguy | تانگى |
| Romilly | رُرمبلى | Thouret | توره |

r19 نهرست نامها

| Charles Lucas | شارل لوكاس | Revue de Paris | ُرو دو چارى |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Champre | شانُره | Ruysbroek | رويْسبٌروك |
| Sheppard | شِبرْد |  | رانـ باتيست دو لا |
| Chevalier Paulet | شواليه | Jean-Baptiste de L | Salle |
| Chaussade | تـوساد |  | ران- دومبنيك لا |
| Chaumont | شُومُون | Jean-Dominique L | glade |
| Chaumie | سـوميه | J. N. Moreau | زُ. إن. مُورُر |
| Fowell Buxton | فاوِل باكسنن | Georget | رزرّه |
| François Billiard | فرانسوا بيلييار | J. F. de Neufforge | ز. فـ. دو نونورز |
| François | فرانسوا | J.-L. Siegel | ز.-.ل. |
| Ferrus | فِروس |  | زورنال دِه كونسيرز |
| Flandre | فلانْذر | Journal des conciè |  |
| Fleury-Mérogis | فلورى- مِروزيس | Joseph de Maitre | زوزنف دو مِتر |
| Force | فُوزس | Joseph Guillotin | زوزفن گِيونَ |
| Faucher | فوشه | Jujurieu | زورّوريو |
| Fontainebleau | فونْنِن بُلُو | Jouy | زوى |
| Fontevrault | فُونْهُرْو | Gil Blas | زيل بلاس |
| Fieschi | فيبش | Sabbat | سَبت |
| Château d'Otrante | تصر اُتُرانت | Spinhuis | سهينهويس |
| Catherine Espinas | كاترين استيناس | Sturm | ستورم |
| Calas | كالاس | Stateville | ستبتويل |
| Cambrai | كامبره | Serpillon | سِرّيون |
| Canler | كانله | Servan | سِروان |
| Clairvaux | كُلِرُ | Sèvres | سِوز" |
| Claud Gueux | كلود كُو | Soulatges | سولاز |
| Quincey | كو ئينسى | Sirven | سيروان |
| Cubière-Pellaprat | كوبیبر-بلإيرا | Chaptal | شاتال |
| Courtille | كورتيل | Chatelet | شاتوله |
| Cordeliers | كُوردوليه | Charbonière | شُاربونىـِيرِ |
| Courrier de tribunau | كوريه | Charles Fourier | شارل فوريه |


| Laleu لالو | Colbert | كُولْبر |
| :---: | :---: | :---: |
| Lamoignon لامونيون | Colquhon | كُولكيوهاون |
| Lord Ferrer لُرد فِرر | Quaker | كويكر |
| Loss لُس | Kirchheimer | كيرشهايمر |
| La Flèche لَفْلِش لِ | Gaboriau | گابوريو |
| Lancaster لَنْكستر |  | گازِت دو تَنْتِ |
| Loire لوار | Gazette de Sainte-P | agie |
| Le Breton لو برتون | Gazett des tribunawx | گازت دِه تريبونو |
| Le Peletier لو لو لتيه | Gall | كال |
| Le Trosne لو تُرْ | Gand | كان |
| Ledoux لُودو | Gaillon | كايون |
| J Le Siècle لو سيبكل | grand-duc Michel | گراندوك مينائيل |
| Le Corre لو كُر | Grève | گَرْز |
| Le Creusot لو كروزو | Gloucester | گُلاستر |
| L'Humanitaire لومانيتر | Gobelins | كوبلَ |
| Lemaître لومتر | Gustave Adolphe | گوستاو آدولف |
| Le Maire لُو مِر | Goya | گُويا |
| Le Vaux لو وُو | Guyane | گويان |
| Louis-Le-Grand لويـ-لو-كران | Guibert | گكبر |
| Lescombat له كومبَّ | Guilleri | گِيبِى |
| Marat | Guillaume d'Orange | گيوم دورانز |
| Marengo مارانغو | La Pilorgerie | لا بِيلُوزِرْرى |
| Martignac مارتينْياك | La Phalange | لا لا |
| Mardi Gras ماردى | La Barre | لا لا بار |
| Marchal de Saxe مارشال دو ساكس | L'Atelier | لاتليه |
| Marquet-Wasselot مارْكه_وارِلِّ | La Ruche populaire | لا روش بويولر |
| مارى فرانسواز سالمون | Lacenaire | لاسُونِ |
| Marie Françoise Salmon | La Sauvagère | لا لا |
| Marion Le Goff ماريون لوگُف | La Fraternité | لا لا فراترنيته |
| Massola ماسولا | Lacretelle | لاكْرتل |

نهرست نامها

| Neuhof | *ُوهُفـ | Mandrin | مانْدُرْن |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Neuilly | نُويّلى | Mettray | متِّره |
| Nièvre | نى | Medine | مِدين |
| Walhausen | والهاوزن | Maison de Nancy | مزون دو نانْسى |
| Van Meenen | وان مبنن | M. Allard | مسيو آلار |
| Weidmann | وايدمن | M. Oppenheim | مسبو أُنها بِم |
| Vauban | وُبان | Mackintosh | هَكينْنّاش |
| Vermeil | ورمهن | Melun |  |
| Vaugirard | وُزيرار | Mesnil-Firmin | مِنبل_فيْرْنِ |
| Walnut Street | وُلنات | Maupeou | مُوبو |
| Vidocq | وبدُوك | Moreau-Christophe | مُورُو-كريـنـتْف |
| Vico | ويكو | Maurice d'Orange | موريس دورانز |
| Wilkinson | ويلكينّسون | Murillo | موريلو |
| Villerme | وىيرمه | Montalivet | مُونّاليوه |
| Harou-Romain | هارو-رومن | Montrouge | مُونْتُرورْ |
| Halle | هال | Montagne | مونتَنْ |
| Hanway | هانْ وا | Montigny | مونتينبي |
| Howard | هاوارد | Monge | مونّْ |
| Helvetius | هِلْوِتيو | Michel Barbjer | ميشل باربيه |
|  |  | Michele Perrot | ميسل |


[^0]:    1. G. de Mably, De la législation, CEurres Compelètes, 1789, t. IV, p. 326.
[^1]:    1. E. Durkheim, "Deux lois de l'évolution pénale" ["(i)], Année sociologque IV, 1899-1900.
[^2]:    1. G. Rusche et O. Kirchheimer, Punishment and social structures, 1939.
[^3]:    1. J. A. Soulatges, Traité des crimes, 1762, I, p. 169-171.
[^4]:    1. S. P. Hardy, Mes loisirs, B. N. ms. 6680-87, t. IV, p. 80, 1778.
[^5]:    1. S. P. Hardy, Mes loisirs, t. I, p. 13; t. IV, p. 42; t. V, p. 134.
[^6]:    1. Cité in A. Corre, Documents pour servir à l'histoire de la torture judiciaire en Bretagne, 1896, p. 7.
[^7]:    1. A. Bruneau, Observations et maximes sur les matieres criminelles, 1715, p. 259.
[^8]:    1. Brantôme, Memoires. La vie des hommes illustres, ed. de 1722, t. II, p. 191-192.
[^9]:    1. T. S. Gueulette, cité par R. Anchel, p. 63.
[^10]:    1. Marquis d'Argenson, Journal et Mémoires, t. VI, p. 241.
    
    
[^11]:    1. Cf. D. Richet, la Prance moderne, 1974, p. 118-119.
[^12]:    1. S. P. Hardy, Mes loisirs, t. III, 11 mai 1775, p. 67.
[^13]:    1. Corre, Documents de criminologie rétrospective, 1896, p. 257.
[^14]:    1. G. Le Trosne, Mémoires sur les vagabonds, 1764, p. 4.
[^15]:    1. P. Colquhoun, Traite sur la police de londres, traduction 1807, t. I. Aux pages 153-182 et 292-339.
[^16]:    1. Ibid., p. 297-298.
[^17]:    1. Beccaria, Traité des délits et des peines, p. 89.
[^18]:    1. J. M. Servan, Discours sur l'administration de la justice criminelle, 1767, p. 35.
[^19]:    1. J. -P. Brissot, Théorie des lois criminelles, 1781.
[^20]:    1. J. M. Servan, Discours sur l'administration de la justice criminelle, 1767, p. 37.
[^21]:    1. Cf. E. Decazes, Rapport au roi sur les prisons, Le Moniteur, 11 avril 1819.
[^22]:    1. Catherine II, Instructions pour la commission chargee de dresser le projet du nouveau code des lois, art. 67.
    r. بخشـى از اين مـجموعه توانبن در مقدمهى ترجـمهى فـرانسـوى رسالهاى دربارْى بليس لندن نوشُنهى كولكيوهاون [به فرانسهـ] ترجمه سُدهامست:
[^23]:    1. B. Rush, An inquiry into the effects of public punishments, 1787, p. 13.
[^24]:    1. L. de Montgommery, La Milice française, édition de 1636, p. 6 et 7.
[^25]:    1. J. -B. de La Salle, Traité sur les obligations des frères des Écoles chrétiennes, edition de 1783, p. 238-239.
[^26]:    1. Réglement pour la communauté des filles du Bon Pasteur, in Delamare, Traité de Police, livre III, titre V, p. 507.
[^27]:    1. Cf. C. de Rochemonteix, Un collège au XVIre siècle, 1889, t. III, p. 51 et suiv.
[^28]:    1. J. A. de Guibert, Essai général de tactique, 1772, I, Discours préliminaire, p. XXXVI.
[^29]:    1. J. A. de Guiber, Essai général de tactique, 1772, I, p. 21-22.
[^30]:    1. Demia, Règlement pour les écoles de la ville de Lyon, 1716, p. 19-20.
[^31]:    1. J. A. de Guibert, Essai géneral de tactique, 1772, t. I, p. 27.
[^32]:    1. J. A. de guibert, Essai general de tactique, 1772, p. 4.
    2. P. Joly de Maizeroy, Théorie de la guerre, 1777, p. 2.
[^33]:    1. J. A. de Guibert, Essai général de tactique, 1772, Discours préliminaire, p. XXIII-XXIV.
    نگاه كنيد به آنجه ماركس در سورد ارتش و شكل هایى جامعهى بورزوايى گفت (نامه به انگلس،
    
[^34]:    1. Encyclopédie, article "Manufacture".
[^35]:    1. J.-B. de La Salle, Conduite des Écoles chretiennes (1828), p. 204-205.
[^36]:    1. J.-B. de La Salle, Conduite des Écoles chretiennes, (1828), p. 204-205.
[^37]:    1. M. I. D. B., Instruction méthodique pour l'école paroissiale, 1669, p. 64.
[^38]:    1. J.Bentham, Panopticon, Works, ed. Bowring. t. IV, p. 60-64.
[^39]:    1. J. Bentham, Panopticon versus New South Wales. Works, éd. Bowring , I. IV, p.
[^40]:    ↔ براى مرافبت و سُبكهبندى عمومىيى كه اين مراقبت را امكانبذير مىكند استفاده شود. ارتش
     براى مثال نگاه كنيد به:

[^41]:    1. N. H. Julius, Leçons sur les prisons, trad. française, 1831, I, p. 384-386.
[^42]:    1. J. B. Treilhard, Motifs du code d'instruction criminelle, 1808, p. 14.
[^43]:    
    
    

[^44]:    
    
    
    
    

[^45]:    1. J. J. Marquet Wasselot, t. III, p. 171.
[^46]:    1. Cf. J. P. Aguet, Les Grèves sous la monarchie de Juillet, 1954, p. 30-31.
    2. L'Atelier, $3^{e}$ année, $n^{\circ} 4$, decembre 1842.
    3. L'Atelier, $6^{e}$ annee, $n^{\circ} 2$, novembre 1845.
    4. Ibid.
[^47]:    
     انديشهها و خللقو خور ها وجود دارد.ه

[^48]:    ا. گازت دِه تريبونو، 19 زر نبه צMN.

[^49]:    "economie" "\# كه معناى اداره كردن را نيز در خود دارد. -م.

[^50]:    1. Cf. E. J. Hobsbawm, Les Bandits, traduction française 1972.
