# Germsersis <br>  






```
                                    4.4
IVIN Ond (1%M| II.
*)
```



```
I|ri|ar pru|le.
```




```
    ا
```




```
                                    *ــر
                                    IAN/I
pYA-\Delta. l=
```



```
                                    کتا بــا تـهملىا يـر'ا
```


نوشته: ديل كارنتى دوستى
ترجمه: ريحانه جعفرى -يروبن قائمى
حروفجِتیى: طاهرى
ليتوكرافى: كلفام
حاب: گَلبان
هابٍ اول: ITVA
تيراز: ه0.0

ISBN：964－5981－31－X 9ダ－ロ9＾1－MI－X ：ــابكا

$$
\begin{aligned}
& \text { تهرات:خ انفَالاب، } \\
& \text { تلفن: 9494 INF }
\end{aligned}
$$

## مقدمهاى بر كتاب تجّلديلظر شلده


















 جهانى متَبرل أتاده است، تجديد نظر كرده؟ آيا آين كار با مونفيت قردين. خراهد بودبـ
برای پأــخ به اين سـؤالل يادمان نرود كه دبل كارنگى در طرل عــر
¢ 0 ديل كارنگى







زماته خود حـــاس نبود.
او بيوسته شـيو دهاى تدريس خود




نوشته شــده امست.

 مصداق اجتماعى ندارند و حال و هوأى داستانهاى دوره وركتوريا را به
 ضميف مىـــود.








آئين دوستيابي
مريوط مى شود.



 أتها أين كتاب تجلِيدنظل شده را كه همان روح كتاب اول كارنگُى و نـر

باكيزه و شفاف اور را دارد تقديم میكثم.
دوردتّى كارنگّى
(خاتم ديل كارنگّى)

## اين كتاب حرا و وحَّونه نوشثه شلد

ديل كارنیى











جواب بدهم.




^ 0 ديل كارنگى
رعايت نكاتى كه به آنها آتو خته بودم، حهه در مصاحبه و چهد در سشخرانى مقابل جمع، بيان كـند.

 ضرورت دارد هنر راه آمدن با مردم و ايجاد رابطه در امور امور تجارى و وروابط اجتماعى را ياياموزند.













 بهيندس دورههاى آمورشى مرا طى كردهاند. آنها به كالاس من مى آمدند




## 90 آيّين دوستيايس

مهندسى، حــابلارى، هعمارى و ساير رشتـهها دارند و حقوتهاى بالايى
 دارند، مىتواثـلـ رهبرى بقيه را در دست گيرند و در ميان افراد مــختلف




آسـمان وجود دارد، حاضرم بيردازم."






 كات صورت كرثت. إين شهر را به عنوان نمونه يكى از شـهـرهاى أمريكا




 بخوانيد؟؟" و امثال اينها. آن تحقيق نشـان داد كه سـلاستى، اولين نكته مورد علاقه بزرگّسالان و دومين نكته اين امست كه مى خواهتـ بــانــند حـطرر


## .1 0 ديلر كارنگى

باشتـد و آنها را با نحوه تفكر خود آشــاكرد.





 حال نوشته نتُده انست.


مى گثتْم و بيدا نمىكردم.














## آئِن دوستياسى 11

طى تُرون و اعصار براى يبداكردن دوست و تأثير كذاشٌتن روى مردم، بهـ





 فنونى استفاده مى كنتن.


 دورههاى مؤدســه كارنگگى در نيويورك درس مى دادمر.







 هزاران بزر ركـــال بيرون آمد.




## ir 0 ir 0 كيرنگى

قوانينى كه در اينجا آوردهايمم، فقط تئورى يا حدميات نيسات نيستند، بلكه
 اين توانين، زندكى أفراد بیى شُمارى را تغيير داده است






















آئين دوستيابى 0 Ir
محيط خانه آنها بسيـار شـادتر و زندكِيــان مسعادتمثد|نهتر شـده أمـت. آدمهايیى كه در دورهها شركت ر يا از اين كتاب المتقاده كردهاند، أز
 بــيارى از آنها بقدرى هيجاتزده مى شــوند كه روز تعطيل بهـ خانهام زنـُ مى زنند و نمىیتوانند جهل و هشـت سـاعت صـر كتند و نتيجه را در جلسـه عمرمى كلاس مطرح كنتد.
 سـاير اعضاى كلاس، شُبها جلسه بحث گذامُت بود. مـاعت سـه بـعد از
 كـردن راهـى بـهتر بـراى زندـكُى در ايـن دنـيا بـه هـيجان آمـله بـود كـ

نمىتوانسـت بخرابد. الر حتى روز بعد و شـب بمد هم خوابش نـبرد
 مطلب جديدى كلافهشـان مىكند؟ خير. بــيـار دور از اين تصـور است. او يكى هــنرمند تـحصيلكرده روشــنفكر است كـ هــه مــردم شــهـر او را
 فارغخالتحصيل شده امست.


 را به عنوان آئين هميثـلُى زندكَى خرد بركزيده است.
 ثروتمند ر مالكى يك كارخانه قالى بافى، در جلسـهاى عمومى كفت كه در



If 0 ديل كارنظى
دانشگاه درس خواندهـ جِيز ياد كرفته است.


ريليام جيمز استاد دانتشگاه هاروارد مىيكّويد:



 نمىتواند از همهشثـان استفاده كنـ.
 الصلى ايْن كتاب همين السـت كه اين توانايى ها راكثـفـ كــــم و از آنها سود

اگر تا به حال سه فصل از اين كتاب را خواندهايد و هتوز حتى اندكى



آتوزش، دانش نيـيت، بلكه عمل است است، و اين كتاب، كتابى عملى امست.

ديل كارنكّى
14ヶ9

## نُه ليشنهاد براى استفاده بهتر از اين كتاب




 برسـد نهايت استفاده را خراهواهيد برده

براى افنزودن به قابليت و توانايى راه آمدن با با مردم




 بستى ندارد.1




91 0 ديلكارنگى

























IV 0 أين دوستبايى













 روزمره را مى طلبد.






 معجزهآساى آنها را بينيد.


11 14

قوانين و الموره بسيار تعيينكننده و جالب اسيت.












$$
\begin{aligned}
& \text { داده بودم، مرور مىكردم و از خودم میتريـيلم: } \\
& \text { "جه اشتباهى كردهام؟؟" }
\end{aligned}
$$

"اين كارى كه كردم درست برد، ولى آيا يـهتر از آن نــى شُـد مـــل
"

 از كِيجى و حماقت خودم حيرت مىكردم، اللبته بهرور زمان اين اتشتباهات


 نتيجه داد.

آثينّ دوستيایى 19





|ست.
دوم، مىبينيل كه تران شـما برأى كـار آهدن با آدمها تا حد زيادى بالا
مىرود.



 آتها مراجعه مىكنيلد چشقلد برايتان جالنب خواهند بود.

برای استفاده بيتـتر از اين كتاب:
الفـ. عميقاً بخراهيد اصـرل إين كتـاب را در روابـط انسـانى خــرد
رعايت كنيد.
ب. قبل از آنكه مراغ نصل بعد برويد، هر نصل را دو بار بحخوانيل.

اين تيشَتهادها را به كار كيريـلـ.

د. زـر نظرات مهم خط بكثــيـلـ
هـ . اين كتالبِ را هر هاه مرور كنيل.
 خودآموز استفاده و مسانٌل روزمره خود را برامساسى آن حل كنيل.

ز. هر وتت در اجراى يكى از الين الصولن شـكـــت مى خرريد، جريمـه
مالىى بِردازيلـ.

ح. هر وقت بيشُرفت خود دا بردسى كتيد و بـيـينيد هـه الثـتـباهاتى
مرتكب شده و קهه بيشـرنتهايىى كردهايد.
ت. در انتهاى اين كتاب تأريخ و نتيجه بـه كـاركيرى إين أصـولْ را
يادداشت كنيد.

## بخش اول

## فنون اصلى سازگارى با مردم

## فصل اول

 دآصر مى خواهيد عسل برداريد، به كندو لـلد نز نيلده


 در خيابان وستاند به دام افتاد.



 با تيراندازىهاى مداوم خود سـكوت محله آبـرومند نيويورك را درهـم

O H


 نكرده بود.






 لطمه نخواهد زد.
جِند دوز قبل، او در يـك جاده خارج از شـهر لانگ آيلند داشَت بـا

|اگكواهیى نامهتان را بيِنم.







 خود دفاع كردمـ"

Tr O أين دوستيايى

خودش را براى كارهايش سرزنش نمىكرد. آيا اينَ نحوه برخورد در ميان جناتِتكاران، ڤِرعادى است؟ اگر این

طور نكر محىنيل يس به إين دامستان هم كوش كنيد. لامن بهترين سالهاى عمرم را حـرن اين كردهام كه مردم را خوشتحال


اميت؟ توهين و تمقيب!




نمى دانـــت.
شـــولتز آلمـانى هـم تـــل از آن كـه در نـيو آرك بـه ضـربي گـلـله
 كثينـترين جانيان نيوبورك برد، در مصاحبهاى با يك روزتأهـ كفت كه او خادم ايجتماع اسـت و راتعاً اين حرت را باور داثت.
 درياره اين موضوع نامه هاى جالبى براى هـم نوشتهايمـ ا او كه بـالها مسوول اداره اين زندان بوده است محى را خطاكار بدانْد. آنها هم مثل من و مُـمـا انسان هستند، بثابراين كار هـايتـان را توجيه مىكنثـ و برايثـان استدلال منطقى مى آررند. آثها مى تواثند بــه

 اعمال ضـداجتتهاعى شـان را سحتى برأى خحود توجيه مـىكتـلـ و در نـتيجه،


O FF 0 ديل كارنگى





امريكا، يكى وقتى اعتراف كرد:
 بدون نكر كردن به اين موضوع هم كه جرا خداوند موهبت شـع
 جسمى و ذهنى خردم هــــمَ"
 بايل يك سـوم ترن در اين دنياى كهن مرتكب اشتـتباه مـى شُـدم تـا كــمكم
 اممال خطايمى بشونلد، از خود انتقاد نمىكتنـ.

 غرور ارزشـهند ترد را جريحهدار مىكند و به احـــاس اهــميت دادن يـه خود لطمه مىزند و بيزارى و كينه را برمى انتيزيزد.
 كرد حيوانى كه براى رفتار درستتن، بإداش مىكيرد، سريعتر و مؤثرتر از
 بعدى تنـان داد كه اين اصل برایى انسان هم مصداق داردرد



Tه آينين دوستيالى

 تُشّير ر انتقاد، روحيه كاركتان، اعضاى خانواده و دوسـتان را الز بـين
 جورج. بى. جانستون اهل ايند اوكلاهما مسـودل ايصنى يكـ كمـيانى






 يادآورى مىكرد كه كالاه برایى حفاظلت آتها از آسيب طرآحى شده و بهتر

 كارگِران همكارى بيـــترى كردنـ.
 جدال مثـهررى راكه بين تئودور روزولت و رئيـس جمهور تانت يـيـ آمد








 ريليام هوارد تافت و حزبب جمهوربخواه تنط در در ايالت ورمورنت وري وري
















 الجازه داد كارها به شُيوه عادي



PV O آيُن دوستياعى
 كشـور، با دست و دلبازى زلاد به سريازان نـيروى دريايى دستور دأد رقبا را

 ضرب تفنگُ و سرتيزه منطقه را رها كتنه، به طرف دادكاهاهها هجوم بردتل
 دولت هاردينگ را به ورطه هلاكت كثـانل، حال ملت را به هم زدا حزب


زندان كتاتد.
بالافاصله فال را بشـدت محكوم كردند. تا آن تاريخ در امريكا مـابقه نداشـت كــى این طور محكوم شود. آيا فال بِشيمان شَد؟ هركَزا سـالها بهد
 ناراحتى و اضطرابیى كه خـيانت يكـ دوست بـه رجـود آَورده بـود، از بـا






米光 $*$
ملاحظه مىكيد؟ ایین طييعت بشـر است. آدمهاى خططاكار هر كــىى غير از خودشـان را سرزنتش مىكننـ. هـه ها أِن طوريم، بــابرايـن وتّتى






 روبروى تتاتر فوردد در ريتخواب


 اتاق ميريراكند.











 يكى از اين نامهها حِّان آتش كينهأى برافقروخت كه تا زنده برده، خاموش

آئين دوستياياس 0 19


 تكرإر مىكرد.




 دوئل دعوت كرد. لينكلن دوست ندائـت بجنگّد. اويا دوئل مخالفـ بود،





 دخالت كردند و جلوى اين كار را كرنــد.

 توهين آميز به كسى ننوشـت و احدى را هسشره نكردد. از آلن زهان به بعد




. r.





تضاوت كنند، درباره هيجِ كــ تضـاوت نكني"




 همىنم.
در سه روز اول جولاى













آئين دوستيالع 0 r)
و كار را از امروز به تردا انداخحت و علناً از حـمله به زَنرال لى مـريّتحى كرد. بالاخخره آب رودخانه هابتين رفت و زنرال لى توانسـت هـراه نيروهايش از

هوتوماكى بگريزد.
كقر لِينكلن بالا آمده بود. او سـر بسرش دإد كشيل و كُفت: هااين كار
 كافى بود دستمان را دراز و تكتتك آنها , المير كنيم، با اين هده هر هیه


 لينكلن در اوج ناميدى نشسـت و برایى ميد ثامه زير را نو شـتـ. يادتان ترود كه در ايـن دورانه لِــكلن واتَعاُ مـحانظه كـار بـود و هـر وازَهاى را
 نظر خود او حاوى بدترين توبيخ هاست.

رُنرال عزبز من
باور ندارم شـما عظمت فاجعه نرأر زُرال لى را فهميده ياشـيلــ او در


 راحت و آسـوده به أو حـمله كيلـ، مرتعى كه مسربازان شـــما بـه دو مــوم كاهش يانتهاند و در جتنوب رودخانه مستقر هــتيـا جگُونه بر آنها دست

 تأمسف و اندوه من از الين بابتا نهايت نداردي

Orr

> فكر مىكتيد ميد موتعى كه أين نامه را خواند حه كرده














باعث مى شود از ارتش استعفا دهد.





 مــأله را جطرر حـلـ مىكرد؟ه،

## آئين دوستيابى 0 ت












 فرستاده نمى شُـدند.

 ولى پֶرا از خودتان شـروع نمىكـيد سودش خيلى بيشـتر از آن است كه بخراهيد ديگرى را تغيير دهيلـ بله و
 خانهتان كثيف و بر از برف است، بهَ برف روى بام همسايه فكر نكنيد

 أديـات أمريكا طلوع كرده بـود. داشـتـم بـرأى مـجلهاى مـــالـهأى دربـاره













 مىكرد.


 جِقدر حت دايُستهايم.





 بنجامين فرانكلين كه در دوران جوانى، آدم بیملاحظهانـانى بود، بعد

Tه آنين دوستيابی
چجنان سياستهدلار يا درايتى شـد و طررى سلوك با مردم را ياد گرفت كه أو



هميـن كار را هم مىكنتد.

ولى شـخصيـت و كف نفمس مى خواهد كه انسـان بتو اند حرف ديـُران را بفهملد ر آنها را بيختـد. كارلايل مـى

رنتارش با مردان كوجِك، عظــت خرد را نتشان مى دهد.
باب هورو، بازرس معروف هوإيما و يككى از خلبانهايى كه هميشه در تهايشهایى هوايی شركت داشت، از نهايشى هوايى در ساندديه گو به خانهاش در لوس آنحلـس برمىگّتـ كه در ارتفاع سه هزار پائى مـتوجه


 اولين كار هوور بعد از فرود اضطرارى اين بـود كـه ســراغ مــرخت
 دوم أو را به جاى ينزمن با مـوخت هوأيسـاى جت بر كرده بودند.



 برود و جان سه نفر به خططر ييغتذ.
تصودش را بكنيل كه هوور جحقلر هصبانى برد. آدم به نكـرش هـم
























Tr O 0 Tئين دوستِياعى

# هِر فراموش مىیند 

## دبليو. ليوينعـــتون لارند









 بودى. موتمى كه وسـايلت را كف اتاق انداختى، با عصبانيت سـرت داد كيُيلدم.
موقع صبيحانه خوردن هم أيراد كارهايت را بيدا كردم. تو جـيزها را ريختى. دهانتُ را پِ از غذا كردى. آرنجهايت را به هيز تكيهَ دادى. زياد



 طرف جاده بودما جاسوسيـت راكردم و ديدم زانو زدهاثى و دأرى با سنگّ
 دوستانت تحقيرت كردم و خردم جلو افتادم و وادارت كردم بشت سـرم تـا

## PrA ديل كارنگى


 فكرها به سـرت بزند!








 تابِ تابٍ بِاهايت أز بِلهها میى آمد. خب سِسرجان! خيلى نگذشت كه روزنامه از دـــّم ليز خورد و ترس
 عادت خردهگيرى، عادت سـرزنش كردن. اين بإداش من به تو بود كه پـر
 از يكـ كردك، بيش از حد انتظار داشتم. داشتم تو را با مـتر سـن خــودم

اندازه میگرظتم.
و در شـخصيت تو چجيزهاى خوب و نازنين و حقيقى، نراوان بودند. تلب كرجِك تو به إندازه مسحر بود كه از بالآى كر هها سـر برمي آورد. اينت را

 ندارد. من در تاريكى به اتاقت آملهام و شـرسسار در كنار تختت زانو زدهام؛

آثين دوستيايى 0 rq








 كه خيلى خوأستهام، خيلى زيادـهـ،




به تول دكتر جانسون: شآقا! خود خـا هـ هم تا دم آخر، انــان را تضـاوت
تـمى_كنل.|1


اهـل 1

انتقاد، سرزنش و گلايه نكنيد.

## فصل دوم

## راز بزرگك راه آملن با مردم









 واكنشیهاى نامطلوبى دارند.
 او آنتجه را مى خرواهد بدهيديل
شما جهه مى خراهيدا




F1 O آثين دوستيایى
 (آرزوى مهـم بودنه أست. ايـن عـبارت را از خـاطر نـبريد (آَرزوى هـهـم بودن). اين جمله را در اين كتاب زباد خواهيل تُتيـلـ، ترن بسيار جـــلـ

ضرورى ر مهمى امست.




ا. بــالمتى و حفظ حـيات.
Y. غذا.

شا خوانب.

ه. زندكى يعد از مرگ.

V. لـعـادت و مــلامت ترزندان.
^ـ أحساس ههم بودن.
 آرزوى خواستنى كه به اندازه بقيـه يعنى خرابت و غذا در وجود ها ريشـه


لنيكلن يكى از تامههايش را اين طور مُـروع كرده بـود: (اهمـه دومـت
 اصل در نهاد بشـر عطت برأى تحسين و تأيـيد السـت.ا! مـى بينيد كـهـ او از

OKr
 سخن مىگّويد.
در اينجا صحجبت از گرسـنگى بـى




كـد.
|ثتـياقت برایى مهم بودن يكى از تفاوتهاى بارز انــان و حيوان استـ.






 نمايت مى داديمر.






 شنيدهايد. او لينـكلن بود.

Fr آثن دوستيابي 0





 نمىكن.
 ماثشينهاى آخرين مدل سـوار شُويد و درباره بجخها ماى باهرئتانان داد سخن
















O FF



 احـــاس ههم بودن در آتلدو غرقَ مىكتد. تاريغ بِر از نمونههاى مرگّ

 صدا بزنتد و كريستف كلمب التداس مىكرد بها او الدرياسالار اقيانوس و
 "علياحضرت أمبراتريس") نخوانده بودند، خرددارىى مىكرد. خانم لينكلن






 شُكوه خرد بيفزايد.

 بگبريد. او شوهرش راكه رئيس جمهور امريكا بود وادأر مىكرد كارهانى



TA O آين دوست بالى
به توجه به اين شكل نئـان مىداد كه به ثـوهرش اصرار مىكرد در طول ملتى كه دارند دندانهايش را معالجه مىكنـد، كنارش بايستلد و يك بار كه مك كينلى به خاطر قرارى كه با جان هى، وزير كثــور داشـت، او را تـنها
 خرد را بها اين شكل ارضا مىكرد.





 پذيرايى كرد. بالاخخره يكـ روز این مادر بير، نرسـوده از خدمت، أنتاد و هرد. هتد هتنهاى زن ناتوان و افسرده در بـتر سـر كرد. بعد از جـا بـا بـلـد شـد، لباسش را بوشثيل و زندگِيش را از سر كرفت.
 واتعيت، احساس دهم بودن را به دست نمى آورند، به مـرزمين رربـيايى
 بيماران روانى بيـتـتر از كل بيماران ديعر هستند. علت جنون جیيـت؟


 در نتيجه عواملى حیرن صدمات مغزى، الكل، مسموميت و جراحت بــه وجرد مى آيند، ولى نـيمى از مردم ديواته مى

## צ\& 0 ديلكارنگى
























زندكى يكى بار كشتى روباهاى او را به صغرهماى سخت واقـيت

FV 0 آثين دوستيابيى
كوبيد، ولىى در جزاير آنتابى و دل|نگيز جتون زورقهماى او با بـادبانهاى


مى
 مى توانستم دستم را دراز كـم و جنون زا از وججود او بـردارم، ايـن كـار را


الست.


 صادقاته خرد را تقلديم كــيم. يكى از اولين كسانى كه در امريكا حقوقى بالاتر از يكى ميليرن دلار





 چرسودترين كمـانى هاى امريكا تبديل كرد.






شو آب مىگّيد أين حقوق را تا حد زيادى به خاطر اين مىكرفت كه
 مىداد. در اينجا رازى راكه در كلماتـش نهفته امست مى آورم. اين كلمات را را

 تركيبات و افعال بیى مسر و ته لاتِن يا ميزان بارندكّى سالانه در يرزيلّ، بايد
 زندكِيمان دكَرگون خواهد يُــد

 بركزيدهام اين است كه قدر زححمات ديگران را بدانم و آنها را تـــويت كنمر.




 ستايش از او حتى مبالغه هـم مى ايكنم.
 درست خلاف اين كار را انجام مى دهـد. اكر از هـيزى خوثــــان نيايد،






## آئين دوستياع

نكردهام كه هر جقعدر هم مقام مهمى داثتته بـاثـد، تـحت تأثـير تأثـيـد و
 تدهد.4
رك و رامست بگويم، يكى از علل بيشُرفت و موفقيت اندرو كارنگى


 بنرِسند:
هادر اينجا كسى آرميده اسـت كه مى دانست چگُونه در اطراف خود هرداتى را جمع كثـد كه از ار باهوشُتر بودند.
تدردانى صـميمانه يكى ازز رازهاى موفقيت جان. دى. راكفلر اول در
 بدفررد يك ميليون دلار مـرمايه شركت را در معامله بــى در امـريكاى


 تحــين كند و به او تبريك كفت كه توانــته امــت شصت درصـد از خطر نجات دهل و كفت: البــار عـالى امـتـ. مـاهايـى كـه أيـن بـالاها
 اتتاده است يا نه، ولى ترسيمى از حـقيقت است، بـراى هـمين آن را در در اينجا تكرار مىكنم:
براماس اين داستان أحمتانه، يك زن روستايى در انتهاى يك روز
















 كار را نكردم و به او كفتمه، بكذأر در اين باره فكر كنم و ونر دا با صبح جواب تو رابدهم."
 شش تا كل
 كنم، جحون همين طورى كه هـتسى دوستّت دارم."



ه آئن دوستيابى 0

مىردتخت. لازم نيست بكُوِم كـه هـقدر خـوشـحال بـودم از ايـت كـه بـه درخواستش گُشث نداده و از أر انتقاد ثكرده بودم.




هن تلدرت ثلـردانى را تشتخيص دادم نلر رنز زيُفللد، درخشـانترين تهيهك كندهاى كه برادوى به خود ديله امیت، اعتبارشَ را از اين طلريت به دست آورد كه اادختر امريكايى را جلوه مـىداده. او هـر جـــد رقت يك بـاز، دضـتران تـلكـزدهاى را كـه كـــى نگاهئـان نمىكرده از خيابان جمع مىكرد و آنها را به كهحنه مى آررد و به

 او مرد مهل بود و حقرق دختران گروه كُر را از ستى دلار در هغته به يك صـل و هقتاد و ينـج دلار ارتقا داد. او يكـ شـواليـه بتمام معنى برد ر در شُـب

دعرت كرد و سر تا پٍای دختران گروه كر را غرق گلزسرخ كرد.





 شـت روز گرســـُى، مصرومشان نكردهاند.


Orr







ذهتشان بـانلد، دريغ مىكنيم.



 مى.يـيـد كه إو در وجود استيو از تَابلمتى كه طبعيت در او نهاده بود و كـس






 هفتاد شود.

 مزخرفات را بارها امتحان كردهام. اثر ندارد. بـخصوصاً آكر آدم مـقابلت باهوشُ باشـد."

آئين دوستبايى 0 ar
البته تدللق در مورد آدمهاى تيزبيت، كمثر اثر مىكتد، زيرا عمق نداردا خودختواهانه ر عارى از صهيميت اسـتـ. تـملق بـايد شـكست بــردرد و
 قلردانى هستند كه هر حه را به دستشـان بلـهى، مىبلمند، درست مثل آدم كرمنـهأى كه از علف و كرم تلالبـ ماهى هم تمى كذرد. حـتى يـلكه ريكــوريا هسم در مـقابل تـملتي ضـعف نثــان مـى داد. نحستوزير او ينجامين ديزرائيلى اهترافـ مىكند كه در سلوكـي با ملكه،

 زرنگاترين كـنانى الست كه بر امتراتورى بريتانيا حكم مىراند. او در كار خودشُ نابغه بود. روشثى كه در مورد او جواب مى داد، لزوماً بـه درد من و شما نمى خورد. تملق در درازملت، ييشتر از آن كه سود برمدانلـ صـلـمه

 تفاوت يِن تحسين و تملت حيسـتو سـاده امستـ تـحسين صــميمانه امست و تملتَ صـيمانه نيست. يكى از دل برمى آيلد و دِيُرى از زبان. يكى و بلدون خودخواهى است ر ديگرى خودخواهاته. يكى را همـه جانى دنـيا مى سسندند و ديغُرى را نكوهش مىكنـن. اخخيراً مجسسمه نيمتنهاى از تهرمان مكزيكى زُنرال آلوارد ارـركون در
 زنرال حك شُـله بود: االز دشـدنانى كه به شـها حمله مىكتـد نـترسيد. از

 شيوه جديدى در زندكى حرن مىزنم. بڭذاريد تكرار كنم. دارم درياره

## O Df

شيوه جديدى در زندُى حرن مىزنم.





او دقيقاً خودشُ درباره خودش نكر مىكند.









 المت.
يكى از خصلتهاى ارزشَمثـلـى كه در زندكَى روزمـره، از آن فـفلت



 نوع عهلاته ر تاييد والدين نيـيت.

آئين دوستبابي 0 0


 تلد كارش را دانستهايل.
هر وزير، سـختران و خطيبى مى داند وتتى كه هــمه وجـودش را در
 دريانت نمىكند، حهه حالمى مىشود. آنحّه كه در مورد متخصـصان دصـداق دارده به شكل مضاعف دربـاره كـاركـان ادأرات، مـغازههـا، كـارخـانهها، اعضاى خانواده و دوستان ها نِيز صادق استـ. در هده روابط شـخصى مان
 ر تأييد هـتتد. تــويت قانونى انـانى همـه أنــانها از آن لذت مى.برند.
 درختـان شكركّارى و دوستى را بر جا بطذاريد. باور نخواهيد كرد اكر

 صاملا دانهام اهـل فـيرفيلل، كـانكتىكات، در مـيان مســروليتاهاى
 كاركان به او طعنه مىزدند و ريخت و ياشَ محوطه را به او نثـان مى دادند
 مفازه بها اين شكل از دست مى رفت.
پٍاملا راههاى مختلفى را امتحان كرد تا اين آدم را به شـكلى به انجام بهتر رظاتُفـُ ترغيب كند و متوجه ثــد كه او كاهى بخشـ خاصـى از كارها رأ درست انجام مى دهد. باملا نكتهالى براى تحسين أو در مقابل ديغران يِداكرد. هر روزَ كار او بهتر شد و بالاخره موقعى رسيلـ كه همـه كارهايـُ

## sa 0 ديل كارنگى

را درست انجام مىداد. حالأو شـغل بسـيار خوبيى دارد و و ساير كاركـان او
 انتقاد و بدكويىى شيكسـت مى خورد.
آزردن ديكران آنها را تغيير نمى دهد و وهيّ كس هم طم طالب آن نيستيت.
 به آن يـيفتد:


 بكنم. مئـذار غفلت كـنـيّ نـبـرا ابـن راه را دوبـاره نخواهم بيمود.










## اهـل

تشـويت صميهانه و مـادتانه نار ديكُراذ كنيد.

فصل سوم

״"آن كس كه مىتواند اين كار را انجام دهد
جهان را با خود دارد. آن كه نمى توانلد اين
راه را تك و تنها طى مىكند.ه






ماهى مىكتمتم:
(ميل دارى آن را بخورى؟؟"

استفاده نمیكنهم؟




A
 مانده استا موقعيت خود را فقّط مرهون يكـ تيز أست و آن هم ايِن كه بِاد كرتته المت דيزى راكه هناسب ماهى است به توك تالاُب وصل كند.

 كه مى خواهلد ملاقمتد است و تا أبد هم علاتمتد است ، ولى كـى ديگُرى
 چيزى كه مى خواهيم علاقه دأربم. بنابراين تنها راه عالم برإى نفوذ در ديعُران اين أست كه درباره آنجهـ
 آن را بـه دست آورند.


 نـكوئيل دوست نداريد آنها اين كار را يكنتد، بلكه به آنها نثـان بدهيـد كه ديغار احتمالاً آنها را از عضويت در تيم بسـكتبال يا بيروزیى در مبــابقه دوى صد متر محروم مىكند.

 امرسون و سسرش سیمى كردثد كوسالهاى را يـه آغـل بــرند، وللى هـهـان





آئين دوستيابي 090
را سـفت به زمين حسببانده بود و ابداً نمى خوامـت مـزرعه وا تـرك كــنـ. كلفت ايرلندى امرسون اين كش و قوس را ديل. ار نمى توانــت مـقاله و
 اسب و گوساله را يهتر از امرسون مـى فهميد. او فكـر كـرد كـوساله هــهـ

 هلايتش كرد.
هر كارى كه از دوز اولى كه به دنيا آمديد انجام دادها ديد، بـرای ايـن


 باثـيلـ مى خواستيـد كارى زـبا، مقدس و ستواضمانه انجام دهيلـ. اههر هيزى كه به يكى از كمترين بندكان من میرسانى، كويحى به من

رساندهای.

 مىكتيديد درخوانست كمكـ را رد كنيد و يا بكـ مـــترى از شــما ايـن را خواسته برد. در هر حالُ يكى جيز مسـلم است. اين برل را داديـــ، جـون خيزى مى خوامتيد.
هرى. ا. اورامستريت در كـتاب بـىنظيرمً تأـــير بــر رنـــار انــــانى




-ء 0 ديل كارنگى

$$
\begin{aligned}
& \text { بداند همه دنيا را در اختيار خواهلد دائـتـ. او كسىى امـت كه نمى خواهد }
\end{aligned}
$$








 نـيكردند.






 (اعمو آندروى عزيز" ممنون كه امكناس ها را را فرستاديل و... بـقيه را هـم

خودتان حدس بزنيــ





## آينّ دوستيابي 010

نمى خوامـت برود. عكسىالعمل طبيمى امتن بايد قاعدتأ اين مى بود كه به

















 r. كار را بكـلـ

 ششص ميل بها اين كار را ايجاد كنم؟؟" جنين سؤالى باعكت مى شيود بدون فكر به طرف مرقعيتى هجوم نبريم

$$
\text { rs } 0 \text { ديل كارنگى }
$$

و بيهوده درباره آرزوهاكى خودمان وراجمى نكيمّ.






 علاقه داشتتند. بنابراين جند روز بعد به ديدن مدير هتل رفتمب و كقتم:











 ,الاز دست ميدميد.
 درآمدتان از طريت من، داريد آن راكاهش مى دهيد. درواقع داريد. جلــات

آثين دوستيابى O

ستخنرانى مرا حذف مىكنيل چِون من تلرت يرداختت اجارهتان را ندارم و
ناجارم جلــات را در جاى ديُعرى برگزار كنم.
(البراك ثـما هم تعطيل اين جلـــات ضرر ديعُرى دارد، هورن جلـــات سـخترانى من باعث مى شـوند آدمهاى تحصيلكرده و بافرهتگ به هتل شـمـا

 اندازهأى كه من آدم يه هتل ثــما مى آورم، آدم اينتجا بــاوريلد و ايـن بـراى هتل خيلى صرن دارد، مگُر نه؟" همين طرر كه حرف میزدم، ايـن دو ضــرد را زــر عــوان خـردش توشتـم و كاغذ را يه دست هدير دادم و كُقتم: هأميلدوارم با دتت هر دو جنبه
 روز بعد تامهاى دريانت كردم كه در آن نرشته برد اجاجره سالن را به جاى ه هץ درصد ثقط 0 0 درصد اضافه كردهاثد.
 درونى خود حوت بزنم درـافت كردم، در تمام طرل مـدتى كـهـ بـا مـدير
 مـىتواند آن را به دسـت آورد. تصورشّ را بكثيـل كه من از همان شيوه عادى و طبيمى آَدمها امستفاده
 (امنظورتان جيـست كه أجاره سالن را ميصد درصد زياد كردهاليد؟ شـماكه مى دانيـد بليطها را خروخته و اطلاعيـهها را پِخش كردهام؟ سـيصلد درصـل
 و آن وتت چهه میشـد؟ كار بالا مىگرفت و جر و بـحث ادامـه بـيـدا





 زاويه ديد اوست.1.

 مسـائل از زاويه ديد اوسـت.
 آن را با يكى نگاه دركى مىكيندا، با وجود أين نود درصد مردم دئيا در نود درصد مواقع از آن غنّت ميكنتد







آتاى جان بلانك،،
بالانك ويل،
إينديانا
آتأى بلانك صحترم:
شركت ... مايل المت موتيتيت خود را در رهبرى بنگاه تبليناتى در
راديو، مدحِنان حفظ كثل.

آيُنِ دوستيايى 0 ss

 ختمى باغخهه خانهام را خراب كردهاند. قيمت سـهام در بازار بورس ديروز سقرط كرد. امروز صبح به تطار هثـت و ربع نرسيلدم ديشب جوتزها هـا مرا




 جور نامه نوئتن حـه تأثـرى روى آدم مـى كـذارد، از خـير كـار تـبليغات


آَكهى هأى ملى كه از شبكه سرتاسرى بختش مى شـوند، درجه يكـ هــــد. سـالهاستت كه ما در اين زمينه از همه شركتهاى تبليناتى يبشـى كرنتهايم.
 موتورز و جنرال الكتريك و ستاد مشترك ارتش إيالات متحلده را هم روى

 جقلد بزرگً و ههم هـستم. این حرفهايى كه شـما درباره موفقيتهأى خود


ء\$ 0 ديل كارنگى

آرزدى ما اين امـت كی بتوانيم از طريق راديو آخرين اطلاعات را به ســع هـكان برسانيم.





لطفاٌ آخرين اطلاعات هنتكى شركت خود را براى بنگاه تبليغاتى ما بفرستيد د ما را در جريان جززُـــات مربوطه كه به درد آرًانس بازركّانى مى خورد، قرار دهيد.




ثــا، براكى طرفين مـودمـند خوامد بود.





SV 0 آين دوستيايى

نمى دانيد كه من هم به انـازه شـمهاها كار دارم و يا دمست كم دوست دارم

 سـودمتد خواهد بود. بالآخره فهميلـيد پـه جورى حرف بزنيـد كه نظرات


تفع من تمام مىشود.]
ارادتمند شـمـا
جان دو
ريُيس إداره راديو

 الـــتگاه راد يويى خود بِخشـ كنيد.
[الاخخره در بمدالتُحرير نامهتان به جيزى اثــاره كـرديد كـه مــكـن است يه من كمكى كند يكى از مسـانثم را حمل كنم. ثرا تامهتان را بـا ايـن شٌروع نكرديد؟ حالУ فايدهاش هـيست؟ هـر كــى كـه در تـبليغات كـار مىكند و اين هيزهايى راكه از ياد شُمها رنته امست، فراموشُ هىكند مخاشُ مِب دارد. شـما نياز ندأريد از آخرمن تماليتهاك ما باخير شويلـ، بلكه تنها حَيزى كه به آن نياز دأريد كمى يد در ضله تُرويُيدتان امـت.]
 هىكتـد در هتر تفوذ در مردّ و وادار كردن آنها به خريد كاللها تخغصص


## גء 0 ديل كارنعى



 را بخرانيد تا من نظرم را بكُوبم.

شمركت يسران ا.زركا
 بروكلبن، نيوبورك. 11Y01

به آقاى ادوارد ورمبلن

آتايان:













آثين درستيايى 094
كه كارتان بموتع انجام خواهد شَد.
ارادتمند
جى -بیى ط سريرست
آقاى ورميلن، مديرفروش شـركت سـران ا.زركا آن را بـا شــرح زــر
براى من فرستاد:
 كذاثـت. نامه با توصيف مشـكاللات باربرىأى كه ما به آن علاقهاى ندأريم
 تكر ناراحتى هايى ياشُـند كه براى ما ايـجاد كردهاند. سرانـجام در انتهاى نامه آمده است كه اكُر ما همكارى كيم بار كاميونهاى ما بـموتع تــخليه مى شــرنـ و محمولهها يموتع خواهند رسيلـ به عبارت ديگُ موضرعى كه ما يه آن علاقه داريم آختر از همه آمده است ر تنها تأثيرى كه روى مـا مـىكذارد خـصومت و مــخالفت اسـت ر هـكارى ما را برنمى انكيزد.

بينيم أين نامه را نمى شـود دوباره نوشت و بهترش كرد. بيائيد وتت

 زاريه ديـد او به مسانـل نعاه كنيم.ي

آتاى ادوارد ورميلن
مـركت پِسران ا.زركا
YA خيابان نرانت شُــماره |lYO 1 .

O v.

جـابِ آقاى ورهيلن

خهارده سالل امت كه شركت شـما يكى از بهترين مئـترىهاى مـا






 اوتات محعولهتان را دير ارمـال ميكنيم.



 براى ثـام ماكارونى هاى خوشـي

 نورى أرائه نمائيم.
 يادداثُت به درددر نيندازيد.
ارادتمند شـــا
جتى -بى -، سريريـت
vi 0 آين دوستياعـ

باربارا انـدرسـون كه در بـاتكى در نـيويوركـ كـار میكرد، بـه خـاطر
سـلامت سرش آرزو داشُت به نونيكس آَريزونا برود. با ترجه به اصرلى كه در كلاسى ما ياد كَرفته بود، نامه زير را بـه دوازده بـانكى در نــونيكس نوثت.

آتاى محترم:

ده سال سابقه و تجربه كار من در بانك، احتمالاً براى بـانكـ رو بــ


 بانكى از جمله بخشّ اعتبارات، وامها و قسـت ادادي صا صاحب مهارت و تخصص هـتّم.




با احترام
باربارا. ال. اندرممون

فكر مىكيد خانم اندرسـون برای اين نامه باستخى هم دريافت كرده



كه از ميان آتها بهترين مورد را اتتخاب كند. حـرا

 آنها تكيه كرد.








 فروخته میشود.











كه مى خواستم به من داده بود؟ أو مىتواتست آن اطلاعات را در ظرت
 من كّفت كه مىتوانم با يك تلفن ايِن اطلاعات را به دـــت بياورم و يعد از
 او ابداً علاتهاى نداشـت به من كمك كند، بلكه نقط در نكر كمكـ به
خود بود.

جي. هاوارد لوكاس اهل بيرمنغام آلاباما به ما میگريد كه چجطور در


كردتد. او كزارئى داد:
 ثركت ما دنتر يك ثـركت بــمه بزرگَ قـرار داشت. تـرار بـود دو تـن از
 هايكى روز صبح كارل به أداره ما آمد و بـا بـى حالى أثـاره كـرد كـهـ شركتش تازگى يكى جور بيمه عمر برای كارمندان و مسـورلان اجـرايـى



 هيـجان برايمان توضيح داد كه شركتش درست همان روز يك جور بـيمـه عمر برای كارمندان و مسوولان اجـرايـى ابــلع كـرده اسـت (ايـن هــــان

 اطلاعات جالب و هبسـوطى به ما داد و كّفت: (ااين بـرنامه كـامـلاٌ جـديل أست، براى همين نردا از شركت كسى را با خودم مى آورم كه جـزيُـيات را

O 0 ليل كارنگى






هم مبلغ بيمه را دو برابير كرد و صداى هيجّ كدأم از ما ما هم درنيامدا







 باشند كه آَينده برایى آنها جِه در آستين دارد.

 مر راه زندكى و كارتان مانع بزركى را بردائتـهايلـ.




 نامه فرستاده بود،كارمند با ارزشُّى به ديـت مى آورد د هم اين خانم شتغل
vه O آيُين دوستيابى
مناسبى هيـدا مىكرد. در نمونه فروئى بيمه عمر توسطط جانْ به آَآى لوكاس هم، هر دو طرت از اين هعامله سـود مى دبردنـ.

 الــت كه نمايندكى نروش شـركت نفت شـل را داشتـ. مايك مى دخراست




 گفتگو كردند و صهيمانه حرف زدنل. بالاخره مايكـ ستو جه شـد أين كارها
 بزّند.
مدير جنان تحت تأئير وهايليل و تجهيزات شـيه جديد تراركرفت كه
 فروش هم بالا رفته امست. همين كار باعث شـد كه مايكـ بتواند فروشنلـه


 آنجا سود بردند،




va 0 ديل كارنگى






 *مى خواهم بسكتبال بازى كنم


 جشئمتان كبود شـود.


 بازى كيف دارد و خلاصه از اين جور حرنهانها.


 راه را تك و تنها طى كند.





رشَـد كتى لـ مرد بزرگى بشـوى. آيا يسرك توجهى به اين التماس ها مىكردو؟ درست همان تَـدر كـه








 جلوى خاته يالا و بايُن برود. سـه جههار خاته آن طرخترَ يسـرك بـرّركـ و


ر خـودُى سـرار شـرد.

 روى آن بنتاند. اين ماجرا تقرياً هر روز تكرار مـيشـد.

 باعث همشـدند كه او دلت بـخواهل از آن كندهيك انتقام بيُيرد و يوزهاش

 برآوردا يسرك ترديد نكرد. حاللا ديگر اگر مادر به او اسفناج، كّل كلم و


## O va



 مى خوابـد. صببحها مادربزركُ بيدارش مىكرد، دست به ملافه مـىزد و مى مفت: (ابيين جانى. بيـن دوباره ديشـبـ جهـ كردى.ه" و يسرك مىگفت:
لانه، من نكردم. تو كردى.]

تنييه و كتك و سـرزنئ و اين كه يلـر ر مأدرت نمى خراهنـد تو اين كار






 بردارد. بعد يسرك برإى خردش رختخواب مستقلى خراست. مادريزرى مخالقتى نكرد.


خودش خريد كند.ه

دختر فروشـنده منظر مادر را فهميل و سعیى كرد اححساس مهم بودن



V9 O آيّن دوستيابى
و كفت: (مى خراهم برایى خودم رختخواب بخخرم. موتعى كه فروشبده همان رختخوابیى را برايش آورد كه مادر خـيالل داشـت بخرده كودك را به خريدن آن ترغيب كرد. رختتخواب را روز بعد تحريل دادند و آن شب وتـتى بــر بـر بـه خــانه برئتـتا چسرك به طرف او دوـد و فرياد زد:


 بٍر كفت:

$$
\begin{aligned}
& \text { |هـطمتنم كه اين رختخوابي را تر تخخواهى كرد.ل| } \\
& \text { (أوه نه، نها اين رختخواب را تر نخواهم كرد. }
\end{aligned}
$$

 اين، ديگُر رختخواب خودش بود و تتها خودش آن را خريده بود. حـالا
 رثتار كند و همين كار را هم كرد.

 خوردن صبحانه كند. روشهاى بمــرل مـرزنش، التــماس و نـوازش الثـر نداثُت. بـابراين والدين از خردثــان پیرميلدند:
 دخترك عاثشت اين بود كه از مادرش تقليد كند و بداند كه بزركى شــده



-

دارم حريره درمـت مىكتم.II


بود.
ويليام ونيتر يكى بار گفت (ااظظهار وجرد نياز اسـاسىى طيـيعت بــــرى






 بايد اين راه را تكى و تنها طى كند.

امـل

در ديكران شـوت انجام يك كار را برانگيزيد.

در يكك كلام

فنون اساسى در دفتّار با مردم

اصـل 1

انتقاد، سرزنث و كلايه نكنيد.

اصـل

به ديكران تحــين صـادقانه و صـميمانه ببـخــيـد.

اصل

در ديعران شـوت انجام يك كار را برانگيزيد.

## بخش دوم

## شش ووش براى آن كه مردم راواداركنيد دوستان بدارند

## فصل يك

اين كار را بكنيد تا همه جا مقدمتان راكّرامىى بدارند

برایى اين كه بههميد جطور میشـود دوست بيدا كرد جرا اين كتاب را






 مستّغلات بخريد و نه مى خواهد با او ازدواج كيني.

AT OT آثين دوستيابى
آيا هـيتِ وتت به اين موضوع نكر كردهايد كه لمـُ تنها حيوانى است كه براى كذران زندكى تياز تدارد كارى بكند. مرغ بايد تخـم بعذارد، گار
 عاثــقى، عمر خود را سـرى نـى كـند.
 سنت برایم خـريد. او نـور و ثــادمانى دوران كـودكى مـن بـود. هـر روز


 تيرى كه از چحله كمان در برود، نفـيزنان از تـه جـلوى خانه بالا مـى آمد تا از

 وتت فراموشِ نمىكنمء ده متر يشت مسر من راه مى آمل كه صـاعقه او را كتـت. مركُ تيتى فاجعه دوران كردكى من برد.

 توجه خالصاته به مردمه در ظرف دو ماه ييشتر از همـه مردم دتيا دوست يـداكتى. بعذاريد تكرار كتم. در ظرف دو ماه با علاقه و توجه خالصانه به هردم، مىشـود بيشتر از همه مردم دنيا دوست ريـدا كرد.
 طرن محىكردند و سعى محىكتن مردم را بزور به خودثـان علاتمند كنـن.


علاته ندارند، بلكه به خود ملاتمند همتند: صبح و ظظهر و شب. شـركت مخابرات نـيويورك ردى مكـالمات تـلفنى آن شـهر تـحقيت

0 Af


 مكس هـه كسى میى كرديد؟



داشّت. دوست وأتمى را با اين شُيوه نمى شـود به دست آورد.
 كفت: لامن يشتتر از هر كـس ديگرى در دنِيا ثروت داثـتهام و با اين همه در







انسانى از هنين انرادى سرحتشـــهـ مىكيرد.4

 آن را تكراد كثم.

كــى كه به هموطـانتـ علانه ندارد، در زندگى بيشترين مشكلات



آثين دوستِيابى









 را دوست داشاشته باثـيد.
 كفتكوى ريـاروى با مردم هم حتيقت داردي






از آتاى ثورستون خروامت




عی 0 ديلكارنگى
روى بدنه واگن هاى قطار مىزدند، ياد مىكرنت.
 درباره شـعبدهبازى نوشته شــده برد و خيلى ها بسيار بيــتر از او اطلاعات
 توانايمى را دأشت كه ششخصيت خود را همان طور كه هست روى صصحته به نمايش بـلذارد. ار شُومن بالفطره بود و ذات بشُر را مى شـناخت. هر كارى كه انجام مىداد، هر حركتش، هر تغيير صدايش، هر بالا بالا بردن ايرويش،

 داثشت. او بثل بسيارى از ترددستها نبود كه بـ تماتـاكرها نگاه ميكنتد و




 هديه مىدهم.هـ
 بارها به خود كنته امست: الامن تماثـاكرانم را دوست دارم
 مى خواهد تكركنيد. من فتط دارم دستورالعملى راكه يكى از مشهورترين
 شُــــا نتل تول مىكنم.
 موقعى كه ثـاهراه جديدى از رسـط منطقه تجارىایى كه ار كـار سـىكرد،

TV 0 THN
كذـُـت، ناها
 با عدهاى از نوازندكان يرجـدته صهحبت كرد و جرن اصرلاُ رفتار مهربان و دوستانهاى داشت، هده با نهايت علاته، تجريههأى خرد را در مرسيقى در اخختيارش كذاشتند. بزودى در مسـابثههاى مرميقى شُركت كرد و بـه عنوان يكى از بديدههاى موسيقى در شـرق امريكا شناخته شـد. همه او را

 مى.رد. با علاتهأى بايدار كه به بقيه مردم داثـتـ، درسـت در سـنى كه بقيه
 كرد.
بكى از امعرار محبوييت حيرتآرو تتؤودر زوزولت هم همين بــرد. حتى خدامتكارانش دوستش داشتـند. نوكرش جيمز. أى. آموس درباره او كتابی نوثـته امت به نام تــودور روزولت، تهر دان برایى نوكرش. آموس در كـابش اين ماجراى درخئـان را مىتويسـل:

هـسرم يكـ وتتى درباره كبك از رئيسى جمهور سؤال كرد. همسرم هيج وتت كبك نديذه بود و رئيس جمهرو برايش در اين باره توضيع مفصلى داد. مدتى بعلى يك ريك روز تلفت خانه مان زنتُ زد [آموس و همسرش در خانه كرشكى در املاكى روزولت در اوستربى زندكى مىكردند. ] همسرم به تلفن جواب داد. خرد رئيس جمهور بود. رئيس جمهور به
 نكاه كند مىتواند آن را بييثد. توجه به مسـائل كـرِجكى از

A A
ايت دست، جزر خصرصيات روزولت بود. هر وتت از كنار
خانه ما رد مسحشد، حتى اكُر ما را نمى ديد نرياد مـىزد:
 جلوى خانه ما مىكذـرده به ايت شـكل درستاته با ما سـلام

احوالْر هسى كند.



خودش را بطيرد؟
يك روز كه رنيس جـههور تافت و هــسرش از كاخ سـفيد يرون رفته بودند، روزرلت به آنحا آمد. صديميت صادقانه أو نسبت به مردم عادى باعث مى شـد كه ار همه خلدمتكاران و حتى كاركنان آثهـرخخـاته را بـا نـام كر جیكتان صدا بزتد.
 آلِيس رسـيد، از او يرسيد كه آيا هنوز تان ذرت میتيزد. آليس كفت كه هئوز
 II. تمى خورند

 نان ذرت در بشهابی كذاثـت و براكى او آورد و روزولت همين طلر كه به طرف دنترش مىرغت و با همه خلدمتكارها و باضبانها و كاركُرها سـلام و




آين دوستيابى 19

سـنيد بوده امست، در حالى كه اشك توى خشــهـهاين جمـع شـده بود به من گفت: اآن روز كه رئيس جـمهرر روزولت بـه كـاخ آهـلى قشـتگتريت روز


همين برخورد با آدمهاى ظاهراً بـى|هميت هـم به أدوارد. امـ سـايكـس

 أِن محصول به هشــتريها بسر مـىزدم. يكـى از آنها دراگً امستورى در
 صنـوتدار گّ میزدم ر بعل سراغ صاحب مغازه مـىرنتـم تـا سـفارش بگيرم. يكى روز وتتى به سراغ أو رنتم، كفت كه ديگر علاقهاى به خريد محصرلات جانسون اند جانسون ندارد، خون آنها آصد دارند تعاليتشان


 وضعيت خخود را براى صاحب دراكُ أستور توضيتح دهم.
 و أحوالثُرهتى كردم و به سراغ صا صحب مغازه رنتم. او بـه من سـلام كرد و

 اسست. او يه فروشـتده سودا أمـاره كرد و كفت بعد از آن كه مت رفته بردمَ أو نزد صاحب مغازه آمده و گفته برد كه من يكى از معدود فروشتدكًانى


. 9 .


 هـهتربن قابليت برایى يك ثروشنده و هر آدمى است

 مثالى بزنم. بــالها تَبل دورهاهى را در دامـــانتويسـى در مـزُسسه عـلوم و هــر




 درباره رموز مونقيتشان بهره ببريم.





 ر به. ما دمت يارى دادند.




4100 آينِ دوستيابي
 كنند.


















 دوستش داشتتد.



















 اين نكهَ يادمان نرود.





آَيْن دوستِيانى O O


 يس از مدتى انتظار، كارمند بانكى بالِّن و رفتار خرشـايثد




امهيت مىدداد و دأياً حال اورا مىيرسيلد.II

آيا در اين كه خانم روزديل باز هـم در همين بـانكـ ســرده بعــارد
ترديدى وجود دارد؟

والترز، مأموريت داده شدل برااى يكى شـركت كزارثشى محرمانه تهيه كند. او مىدانست نفط يكى نفر هست كه مىتواند در امرع وقت اين اطلاهات را در اختيار او بعذارد. موقعى كه آتاى والْترز به دفتر رئيس شـركت رفت، ديد كه خانمى در را نيمه باز كرد و كفت كه آلَ روز تمبر ندأرد، رئيس به آتاى والثرز كفت كه براى بسر دوازده سـالهاش تمبر جـع مىكند.



 مىكرد، كفت:


او درباره تمبر جمع كردن براى بسر دوازده سالهاش







 تمام معنى استي




 و مكاتبات را روى سرم ريخت و به تول خبرنگارها، داشتـم اطلاعات بارد میكردم.
ميّال ديِرى مى آورم:


 درست از جلوى دنتر نافل، آلن رأ حمل میكرد و و می میريرد. آقاى نافل يك



آثين دومتيابى O
حضرر اين تروشُگاهها توهين به ملت إــت. و با وجود إين نمى دانسـت كه هـرا باز هـم نـمىتوانـد بـه آنـها مـواد

مـوختى بفروشــل!
 نــاورم، موضوع أين جورى از كار درآمل كه ترار ئـلد در مـيان شـاگُردان



صالح مردم امست.
تافل بنا به بيشـنهاد سن، برخلاف نظر خودش جنبه مثبت موضوع را كرفت و ترار شـد از خروشُاههاى زنتيرهأى دفاع كند. او يكـرامـت بـه سراغ يكى از كاركنان ایحرايی مازمان فروشعاههای زنجيرهاى كه تـا آلن


 نمى يُستأسم كه بتراند به شـما واقعيت هايى راكك به آنها استياج دارم يدهد. دلم مى خواهد اين بحثـ را يبرم و هر كـكى كه به مـن بكــيل صــميمانه


از آن هرد خوامتم كه دتيقاً يك دكّيقه از وقّتَ را به هن بدهد. اين
 موضوع را كفتم، از من خوامست ررى صندلى بنشينم و دقيقاً يكى ساعت و چِهل و هفت دتَيقه يا من حرف زدد. بعد هـم از يكى ديعر از كاركتان كـه



89 0 ديل كارنگى
خواست از بحثى كه درباره أين موضهوع تهيه كرده بودند يك كيى براى من

 انجمن خدهت كند، أحــاس سـرافرازى مىكرد. موقعى كه در ايـن بـاره

 كل ذهـيت مرا نُسبت به موضوع تغيير داد.








 حالا از ته دلْ به او و مسـائلشُ تو بحه نشأن داده بودم.

آقاى نافل! شما حقّيفت جديدى راكثف نكردهايد. يك صد سال

 علاته يــدا مى كتنـد علاقه نشان دادن به ديتُران مثل هر اصل ديتُرى در روالبط انسانى


TV 0 آين دوستيابى
 خيابانى دو طرفه است و طرنـت از آن منتفع مى شـورنل. مارتين گّينزبرگ كه در كالامى نيوآيلند نيوبورك در دوره ما شـركت



 جراحى مهم استخخوان روى ثايم انجأم شـود. مى دانــتم كه چیندين ماه بر از كــالت، بیتحركى و درد و رنج را يَشُ رو دارم. بِلرم مرده بود و من و

مى داد كه زندكَيمان را اداره كـيم.
 جانم جناط مى انداخحت. مى دانــتـم كه مادرم در خانه تـنها و تُــران مسن
 مى دانــتم كه مادرم حتى يول ندالرد كه برای روز شـكركزارى ناهارى تهيه كـد.

راششك مثل ياران از حشـوهايم مىياريل. مـرم را داخل هتكا فرو يردم
 بلنم زـر مـلافهها أز شدت تأثر تكان مى رخورد.
 آمد. مـلانهها را انز روى صهورتم برداشثـت و اشكهايم را باكى كرد. أو به من
 بيش خانوادهاش برود. بعل دو تا مينى غذا آررد: جو جه سرخ كردهه بوره سيبزميتى، سس و بستنى برای دسـر. او با سن حـرف زد و سـعى كـرد

919 ديل كارنگى
آرامم كند و ترمـهايمّ را از بين ببرد. هر جند كار ار ساعت جهار بعدازظهر

بالاخره خوابم برد.
 رفتهاند، ولى حتى يكى بار نشد كه عيد بشود و من ياد اضطراب، ترس و و



 كمك ممكنبد، ياور ديعران هم باشيلـ، اين اصل را الز خاطر نبريد

$$
\text { اهـل } 1
$$

## به ديگران صصميمانه علاته نشان بدهيد.

فصل دوم

راهى ساده براى گأثيرسّلارى اوليّه خوب

 براى بالتوى يوست و الماسها و مرواريدهايش


 مى



 شـخصيت او لبخنـل مجذاوبكتندهاثش برد.
 (امن تو را دوست دارم. تو مـرا خـومُسال مىیكنى. خـوشُحالم كـهـ تـو را
-...

> مى بينم.4.4

 بنابراين ما طبيعتاً از ديدن آنها خرشـحال مى مــويم. لبخند نوزاد هم تأثير مشابهى دارد.
 انداخته و خهره آدمهايى رأكه بی صبراته منتظلر نوبت خرد هـر هستـد از زير

 مشترىهايى بود كه حيوانات حانگگى شـان را برای معاينه و معالجه به آنجا آورده بودند. هيِّ كس با ديلُرى صحبت نمىكرد. همه احتمالاً داشثتند به هزار هيز غير از شاتلاغ وتت در اتاق انتـظاره نككر مـىكردند. او بـراى






 بحث به همه حضار كثـيل و كــالت و تنش بدى كـه و بجود دأشت تبديل به

آِيا از خثدها
 بيزار مى شُويم. من دارم درباره يكـ لبخند واقتى، لبخندى گرم و از صـيم

## آيّن دوستياكى 0 1.1

































جواب میدهم.









 بايد شـها هم از ديدن آنها لذت بريريد.






أكين دوستيابس 0 بr

> اثتاين هاردت مى نويسـد:
(اهيجده مالى مى شد كه ازدواج كرده يودم و در تمام اين مدت ایى دريغ از يكى لبـنـند. صبحها هنگامى كه از خراب بلند مى شُدم تا سر كار
 كه خيابان برادوى به خردد ديله يود.

حرف بزنم، فكر كردم بهتر اسـت بكـ هفتهاى امتـان كنم. بنابراين فـردا

 سگردههايت را از هم باز كنى. ترار استت لـتحند بزنى و اين كار را همين




 رأ داشـته باشـد و هر روز صبع إين كار را ادامه دادم.



 به بليط نروش مترو هم همين طـور و موتمى كـه بـه ســاختمان بـورس

مى زدم.



 را هـم هر روز نصيبم مى بكند.


















 است، مىتوانيم بطور غيرمستقيم احـــاساتمان را كـه تـحت كـترلمان

آئِن دوستيابى 0 ه
نيـستند، تنظيم كنيم. بنابراين راه داوططلبانه حصرل به ثـادمانى، اين امت


همه انسـانها دنبالل سعادت و شـادمانى هستنل و نقط يكـ راه هطمئن
 كنيل. سعادت ارتباطى به عرامل بيرونى نلمارد، بلكه وابسته به جهان درون انسان امت.

 درباره زندكى است كه برايتان شـادى و اندوه مى آورد. مثـلاً مــكـن امت دو نفر در جاى يكسانى باثــدن، كار يكسانى انجام دهند و درآمد و اعتبار

 دهقانان فقير آنتابسـوخته كه با وسايل بسيار ابتدايـي در آنتابِ ســوزان
 نيويورك، شبيكاكو يا لوسى آنجلس كه بـ آخرين تأسيــيات تهويه هـطبوع مجهز هستند. شكــبير مىكفت: الدر دنيا خوب و بد وجرد ندأرد. تفكر
آدمى است كه از چیيزى بد يا خوب مى سـازد.ه

ابراهام لينكلن يكى بار خاطرنتـان سـاخت خرشـحالتد كه ذهن آنها مىكويد باش.


 از حسرها را هم بغل كرده بودند ر داشُـثند بالا مى.بردند. ست از ثــــادى ر
1.5 0 ديل كارنگى

خثده آنها حيرت كرده بودم و با يكى از مسرولان آنها حرنـ زدم. او كفت:
 ابـــا مــخت ضـربه مـى خورد، ولى بـعد از آن كـه ايـن هـول را الز سـر
 سععادت ر تشادمانى مىكتد.ي دلم مى خواست به احترام ایِت يـسربحِها كالهم را الز مـر بردارم. آنها به سن درسـى دادند كه أميلوارم هركّز فراموش نكنم.
 هستيم و هم فرصت درست شـدن با بقيه كارمندات را از دمـت مىدهــمـ.
 موقتى كه مى شُنيل يقيه كارمندان اداره با هم كّب مىزنند و مـى خندند، راقماً غبطه مى خَورد. هفتّهاى اول الستخد|مشَ هر وقت در راهرو از كنار آنها مىگذشُـت، با شـرمندكى به طرف ديگر نگاه مىكرد.
 زنها به مـراغتت بيايند. اين توئى كه بايد از اتاقت بيرون بـروى د بـا آنها حرت بزنى. را روى لبهايـش ترار داد و به هر كـى كه رمـيد كفت، اهــلام. امروز حالتان
 لبحند زدند. انگار راهروها روشّنتر و دحيط كارى درستانهتر شـده بوده
 او خرثــايندتر و جالبتر شـد. اين مصخن فاضـلانه را از نـاثـر ر مـقالهنويـس شــهـر البـرت هـوبارد لشُنويل ولمى يِادتان بامـد كه ثقط خراندن آنَ كـكتان نمىكند، مطُر آن كه به كارشّ بشيريد:

آثين دوستيابي 0 1.4
























-1•1 0 ديل كارنكى





 شادهانى هم وجود دارد.


 مطرح مى كند، يـش روى كارمندان و مشتريان خرد قرار دادندا

## ارزش لبخند دركريسمس


 مى بيخشَّند فقير نتى كندا

 تدرها فقير نيست كه نتواند از منافع آن بهر بهر مند كردد.


 شـادمانى بس از ابرهاى اندوه و بهترين بادزهر طبيعت برای حل يسـائل

آثين دوستيابس 0 1.9
زندكى است.

 و اكر در آشخرين لُحظات هجوم مردم براى خريد كريسـمس، كاركنان هـا آن تـدر تُتـته باشند كه نترانند به ثـما لبختد بزتند، آِيا شـما يكـى از لبحندهايتان را يه آنها مى بیخشــد


اصل Y

لبـخند بزنيد

فصل سوم

اسكر اين كار را نكنيد، به دردسر خواهيد افتاد

در مـال 1A9





 اين ترتيب دهكده كرجِك استرنى يوينت در عرض يكى هفتها دو تشـيـيع
جتازه را به جِثـم ديد.

كذاثـت.




Tآين دوستياعى 111


 رفت و بـرور زمان، توانايى حيرت آورى در به خاطر سـردن اسانمى افراد به دسـت آورد.

 دموكراتيك و رئسِس يست ايالات متحده امريكا ثـود.







ابداً در اين مررد اثتباه تكنيـ. اين توانايِى به آقاى نارلى كمكى كرد
 برنامههایى انتحاباتى روزولت برديا در فاصله سالهايِى كه جـبم فارلى به عنوان قرو ئـنده سيار، كرلىوار
 توانسـت براى به خاطر مهـردن امامىىا سيستمى در ذهن خرد ابِلداع كند. اوايل كار بسيار آسانى بود. هر وتت تازه با كسى آشَنا مى شَـد، سـعى مى مكرد نام و نام خانوادكى كامل و نكاتى دا درباره او و خانوادها و عقايل سياسـى اشى بغهعد. او هده اين نكات را با به عنوان تصريرى از آن


Tآيْن ووستياعى 111

 كارى كند كه مردم درستث داشتّه باشُـند، براى مهين به سـراغ سـياسـت رفت و بـمورر زمانا توانايى حيرتآورى در به خاطر مــردن اسانمى افراد به دسـت آورد.
او هرگز تدم به دبيرستانى نگُاشتـه بودا ولى هـوز خهل و شـُ ساله


يكى بار با او مصاحبه كردم و از او راز موققيتثـ را يرسيدم. جــرأب





را حفظذ همتـم.4
ابدأ در اين مررد اشتباه تكنيـ. اين توانايِى به آقاى فارلى كمكى كرد


برذامههاى انتحاياتى روزولت
در فاصله سالهائى كه جـبم فارلى به عنوان فرو ئـنـه سيارا كرلىوار به هـه جا مى رفت و در سالهايى كه منـــى شـهردارى امستونى پرينت بود، توانـــت براى بله خاطر مـهردن امامىى سبيستمى در ذهن خود أبداع كند. اوايل كار بسيار آسانى بود. هر وتت تازه با كسى آشَنا مى شَـد، سـعى مى مكرد نام و نام خانوادكى كامل و نكاتى دا درباره او و خانوادهاشُ، كارش و عقايد سياسـى اشى بفهـد. أو هده اين نكات را به عنوان تصويرى از آن شخص در ذهن خود نگه مى داشثت تا بار ديعكر كه با آن شـخصص هلاتات
(14 0 ديلكارنگى

 خلوتش بيرسد. ابداً عجيب نبود كه هر روز بر تعلاد بـريروانت افزوده תى شـد!
ماهها قبل از مُروع مبارزات اتتخاباتى روزولتّ، جيم نارلى هر رور




















## lir 0 آنين دوستيابى

فراتسوى كه ظاهراً أنگليسى را خرب نمى داتستند اسامى را روى پاكـتها

 به من نوشت و تذكر داد كه اسـثـت را غلط نوشتهاند.


 كه ساده هست صـلا مىزنثلد. سيل لوى مدتى بود به مئترىأى به أنـم






 مراكامل و درست تلفظ كند.11 دليل موفقيت آندرر كارنگّى حیه بودو
 هى دانسـت كه كـثر از مر توليدكننده فولادى درباره اين صنهت اطلاعات دارد. صدها تن از كاركنان او خيلى ييشّتر از او از فولاد مسر درمى آوردند.
 كرده بود. هنوز كودك بود كه نشان داد در سازماندهیى و رهبرى يكى نابغه
 جاذبه و اهميت حيرتانگيزى وجود دارد و از همين كـيف برأى جـلب

هـكارى آدمها استفاده كرد. شثلاُ در كودكى در اسكاتلتد برد د توانست







نكرد.










 آهد.





آئن دوستيابى 0 110
خلاضهـ هـه مو قعيتهاى سموددهى را داثتند از يـن هى برند. هم كارنگى

 كارنگى گفت: الشب بخير آقاى پولمان. فكر نـى دكنيد ما دو تا از خردمان يكى جفت احدت درست كردهايمب؟|" برلمان كفت:
"امتظلورتان جيستـ"
بـعد كـارنگّى بـرايئ تـوضيح داد كـه در ذهــش مى خوامست منانع طرئين را درهم بـياسيزد و با عبارات آتَّبين سـودهايى را كه از اتحاد طرفين حاهـل هى شــد، تشريح كرد و توضيح داد بها بها جاى آن كه عليه هم كار كتند بهتر امست با هم متحدل شـوند. پرلمان با عالاته تمام كرش

 اتوهبيل سـازى پرلمان پالآس.

 و اين كفتگّو تاريخ صنايع را رقم زد!


 مى مرد و لاف مىزد كه تا وقتى او بر سر كار باشـل، در كارخانههاى نولاد او هيِحِ اعتصابّى روى نخواهد داد
 تـرين مىكرد كه اسم همه مسـافرهاى هواييما را تا جايى كه مىتواند به

1150 ديلكارنگى










 بعنارد.
 حمايت مىكردند تا آثار خلاقانه خود را با با أنها تقديم كنتد.






 باقى بماند، ديده میتـود.



IIV O آيْن دوستياع
روى نامها به خرج بدهند و آنها را تكرار و بعد در مغز شـان بُبت كننـ. از




















 مىكردم تا بيـينم جطور كار مىكندبّ"











 معطل كذائتهام، بنابراين بهتر است ستر كار بار بركردم.





 مى كفت كه منظرش






آثين دوستيابى O 119
راههاى بـه دست آوردن دل هـردم را بـلد بــود. او نـام آنـها را بـه خـاطر





 كردن آن يعنى بى مبالاتى


است در معاملات تجارى و روابط اجتماعى هـم اهميت داردي













 فداكاربهاى اندك المت.
أهميت به خاططر سبردن نام ديُكران و استفاده از آنها فتط مختص به

O IT.
بِادشاهان و مليران اجرايهى نيست. اين روشُ برای همه ما كاربرد دارد. كِـن
















 |جتماعى دارد.

## املـ

يادتاننرود كناميكـنرد از نظر او زيباترين و خوش لحن ترين جيزى الست كه مى شنود.

فصل حجهارم

راهى ساده براى خوش صحبت بودن




 اأوه آقاى كارنگگى إخيلى دلم مى خوراهد از جاهايمى كه ديدنكرددهايد

برايم صشحبت كتيد

















 رنع كتم.










 جِون صصيمانه علاتمند بردم و او متوجه اين امر شـده بود و و هـمين هـم

آئين دوستيايى O Or

است كه مى شود از كسمى كرد.

 من از اين هم فراتر رفتم و به جاى توجه دم دستى، صميمانه دل بـه دلش
 سترگرمكنتده و آمرزتله بودهاند و حتيقتاً همين طور هـم برد. به أو كــتـم
 با او كُردش كنم و همين كار را هـم كردم. بها او كُتّم دلم هى خواهـد دوياره با او ملاتات كنم و همين طور هم بود. در تتيجه هورن شُنونذه خوبى بودم و او را تَّـويت كردم صصحبت كنل،


 وجود ندارده جز اين كه بايد كاملأ بـه حـرنهاى كـــى كـه دأرد بـا شــــا صـحبت مىكند كوش بدهيل. هيتم حيز تا اين حد نمىتواند به كسىى كيف بدهلد. اليُوت خودمُ هم در هنر گُوهُ دأدنا هنرمثدى واقمى برد. هترى



 يا كند دور هم مى




 نـانده است. 1







 مشتريها را دم بدهند بلد بينـيستند.











irs 0 آئين دوستِيابى
قروشنده حرفنش را قطلع كرد و كفت: لافرتَ نمحكند. بعد از نـروش

 مى خورد كه ديعُر هرگز لا به آنجا تحو اهد گذاشـت كه ملير فروشـغاه كه او را از سـالها تيل مى ثـناخت و میى دانتست مشترى دانمـى آنجاستات، به او


 نمحىكيريم تا موقعى كه حراج تمام شـود و بتوانيم تكليف هرجـوعى ها را

 جِقَدر فرق است در اين در رفتار! اگكر مدير تـمـى آمد و بـا دتت يـه
 هميشَه رنته برد.
كرش كردن در محيط خانه هم به اندازه دنياي كـار، اهـميت دارد.




 دارم. مغُو شك داشتى؟ تو هرا دوسـت دارى جون هر وتَت كه مـى خواهــم بـا تـو درياره خــيزى صحبت كتمه درست از هر كارى كه دارى برمي دارى و بـه حرت من گوش

بدترين جفتكااندازها، بـــترين آدمـهاي ايـرادكـير، در حضور يكـ






 خدمات عمومى بارها شكايت كرد و خلاصه شـركت مخابرات را حسابى به دردــر انداخت.



 او هملردي كرد.










THY 0 Tíين دوصتيالي
حرثهايِى كه زده بود هـمردى كـرده بـردم. تـا آن روز كــى الز شـركت



 ثـركت محابرات، حاضر شد داوطلنـانه از شكـايتهايـى كـه بــه كـيـيـيون خدمات ملى كرده بود، جشُّم بیرشـد.")




 او احساس كند آدم مهمى استت، بدخلقى ها و توتمات تــوشالنى او دود شـدند و به هوا رفتند.


 بوشاك مـرتأمر جهان شـد. آقاى دتمر برايم ثـرح دادي:




 صررتحساب را بِردازد كه ديعر يك بِرل سباه هم براى خـريد اجـناس

ITA 0 ديل كارنگى
شركت ما نخو|هد داد.











 تشكر میكردم!



 اومست. بنابراين خيلى بعيد أست كه او اشتَباه كند و ما با اين همه مشعلد |ثتـباه نكنيم.





آئين دوستيايى 0 آ9







 ما و دوست خوب من باقى ماند.لـي








 به كار كرفت.





. 0 ديل كارنكىى

















 شـــ


 ندىدهند. او مىگيد:


Tr| O آين دوستياع
هـتـند كه كوشَهايشان را محكم مى.بثدند... آدمهاى بــيار مثهور به من كفتهاند كه ترجيح مى دهـد به جاى سـيخنران خوب بودن، شـنونده خوبى باشْند، ولى توانايِى گرش دادن ظاهراً نادرتر از هر مهارت خربـ ديكرى
 مردم عادى هم همين طورند. به تول نثـريه ريدرز دايِخـست: لاخيلى ها
 در بحرانى ترين روزهاى جـُـى داخلى، لينكلن به يكى دوسـت قديمى
 ييايد. لينكلن كفت مسـانلى دارد كه مى خواهل آنها را با او در ميان بعذارد. همـــايه قديمى به كاخ سفيد آمل و لـِينكلن مـاعتها درباره عاثلانه بودن انتشار اعالميه الناى بردكّى مياهان با او حرف زد. ليتكلن همه بحثههايى راكه له و عليه او صورت كرفته بودند برايش تعريف كرده بعد نامدها و
 را آراد كند و بقيه تهديدش كرده بودند كه از اين كار حـذر كـنـد. لـيـتكلن مـاعتها حرت زد، بعد با همسايه تَـديميت دسـت داد، بـه او شـب بـخـير كفت و بدون اين كه حتى نظرش را ــؤال كند، او را به ايلينويز بركرداند. لينكلن خردثى يكـ ته همه حرنها را زده و درواقع با خردثى حر


 مى خراست كه بتواند عقدههاى دلش را ـــث او خاللى كند. همه ما و وتى كرفتار مسانلى مى شـويم همين را مى خراهيم. يكـ مشترى عصبانى، يكـ كارمند ناراضمى و يا دوستى كه از ما رنجيده استـ، معمولأ همين را از ما

Oirr 0 ديلكارنאى
مى خراهد.










به حرنهايش كُوش مى داد حه حالى مى شد.ه





كه او حرنشُ را تمام كند و نوراً وسط حوفشى بيريد.







أين دوستيايس O 0








 برایى يكى فـرد بـيشـتر از بـيمارى مسـرىاى كـه در پِـين ميليونها تـن را

 را بعئـائيـد، بهـ اين مسـأله نكر كنيد.

## امـل F

شـنونده خوبى باشـيل. ديگُران را تــويق كنيـد درباره خخودشان با شـا حرف بزنند.

فصل پپنجم

حصطور مردم را جلب كنيه

هر كــى روزگارى مهمان تـئودور روزولت بـوده است، الز مـيزان و ومسعت دانشّ او حـيرت كـرده است. مـهـهان او خـواه كـارجِران بــرد يـا




مى دانست مهمانش, علاقه ويزَهاى به آن دارد، مطالعه مىكريرد.
 آدمها اين است كه با آنها درباره موضوعى صحتى ريت كند كه دربارهاش زياد میداند.
 ييل، ايِن درس را خيلى زود در زندگّى ياد كرفت. إو در مقالهاى در نشريه

طبيعت بثرى مى نويسد:

لينسـلى در خانهاش در استراتفورد هوساتونيكى مىكذراندم كه يكى شب

آتين دوستِياب 0 1r
مردى ميانه سالل به ديدن عمهام آدل و پس از احواليرسىى مؤدبانه بـا او، هده تو جهـُ را مـعطوف مـن كـرد. در آن دوران، اتـفاقاً مـن بـه تـايتَ و

 حرف زدم. عجب مردى! عمه|م كَفت كه آن مرد در نيوبورك وكيل دعاوى

 او يكى آقاى به تمام مصنى است و وتتى ديد كه تو به قايت عــلاته دارىى درباره جیزهايى حرف زد كه مى دانست براى تو جالب و خرشايند است. با اين كار خودش را توى دل تو جاكردهـ وبليام فليس مى افزايد: اامن هيجِ ونّت اين تذكر مدهام را نـرأمــرش نكردم. 11
حالا كه دارم اين فصل را مىنويسمه جلوى رديم نامهاى از ادوارد.
 مىكرد. او نوشتَه است:




 المت. بـابراين اولين كارى كه موتع ورود به دنترش كردم اين بود كه از او خواستم آن چحك را نثـانم بدهد. چحكى به هبلغ يك مـيليون دلار! بـه ار



## צזו 0 ديلكارنیى





 جالب بود. اين هم نتيجه كار:










 كروه ما ممكارى ميكـئن.


 نمىثـدـدا
آيا از اين روش با الرزش مي شـرد در تجارت و شـغل هم استفادهكرد؟


ITY 0 آين دوستيابـى
عهلهتروشّى ثان دوورنوى و يـران در نيويورك تو جه كنيل. آقاى دوررنـوى نــمى محىكرد بـه هــل خـأصى در نـيويورك نـان










 بنابراين صبع روز بعلى كه اين سوضوع را فهميلم، درباره أين انجمن با ار
 ساعت تمام درباره أنجمن برايم حـرت زد و صدايش از شُرتَ مى لرزبلـ.



سازمانش را به من نرو خته برد. الادر آن مرقع حرفى از نان نزدم، ولى حخند روز بعد مسـورول احور مالى




^٪ז 0 ديلكارنگى

 كار ادامه میدادمر."












 خرج داد. بعد از آنكه با باو صحبت كردمه ترتيب ملاتاتم را ابا آتاى فرانك هاورز داد.




 عقايد و مشخصصاتى راكه براى ثأيد نظرياتم لازم بردنـل، بيان كردم و همـه

آئِين دوستيابى 149
تلاشـم أين بود كه آنها وا بنرعى به موڤقيت شـخصى او و كارش مسريوط كنم. آر. بحى. بلاناصله استحخدامـم كرد و الان بيش از بيسـت سـال اسـت كه



 نه تنها از تكى تك افرادى كه سـر و كارش با آنها بوده، بهره برده استـ، در
 برخرردار شـده أستـ.

اهـل ه

درباره علائت ديعكان با آنها صسبت كنيل.

## فصل ششم

## جه كنيم كه آدمها زود دوستمان داثثه باشند

توى صیف دنتر يست خيابان سى و سـوم در نيوبورك ايستاده بودم تا
 نامهها، دأدن تمبر، خرد كردن بول، صداور حوالهها و اسشال اين كـارهاى


 حرفى درباره أوا نه درباره خودم.ه براىى همين از خودم پرسيلم: الدر او او







|f| 0 أئين درستيانى
 أوليـه خود را از دست داده باشــلـا ولى هنوز هـم عـالى امت، او حـقيقتأ


به من زد اين بود: الخيلمى ها از موهاى من تمريف مىكند.ل|
شـرط مى بتلدم كه آن شـخص آن روز موتعى كه رنت نـاهار بـخورد



يك بار اين داستان را در جمع تعريفـ كردم و بـس از آن مردى از من

كيرم بيايد!!! گيرم بيايد!!! قرار اسـت تاكىى اين تلر ختودختواه باشثيم كه تتوانيـم اندكى دلختوشّى در ديگُران بـه وجود آرريمّ و بلون آن كه توتّ


 سـرإغمان بيايتد?
 دست هـم آوردم. من آين احسـام را به دست آوردم كه برأى كسى كارى
 اعسـاس اسـت كه ملتها بـس از آن كه حـنـين كارى را انجام مى دهيلـ در ذهن شـمـا مى ماند و جريان دارد.
در تتار انسانى يكى قانون بسيار مهم وجود دارد كه اكُر از آن اطاعت
 دوستان نراوان و مسعادت هميـدتى خواهـيم يانتى الا بـمـحض ايـن كـه

$$
\text { 4ify } 0 \text { ديل كارنگى }
$$






 حـ است كه تملان بشرى را ربا نها نـاده است. فلامفه ترنها روى روابط بشُرى تحقيق كردهانـند و از همه آنها يك














 بكذارند. همه ما اين طور هـتيمه.

Iff O آثين دوستیيابى
 را بدهيم كه دلمان مى خواهد ديگران به ما بلدهند. جگــونه؟ جـه وتت؟ كجا؟ بِاسخ اين است: همه وقت، همه جا.
ديريد. جى. اسـهيت أهل اوكلير ويسكانسين، در يكى از كلاسهاى ما كفت كه يك بار از او خواستند براى بركزارى كنسرتى كه ترار بود درآمل آلن صرف خيريه شودد، در اداره بوثه تنقلات كمكى كند و اين كار از نظر او بسيار دلِّذير بود:
\#شـب كنسرت به يارك رسبدم و ديدم دو خانم سيان سالل بسيار اخمر و بداخلاگق بشبت بيثخوان بوفه ايستادهاند. ظاهراٌ هر يكَ از آنها جــنـين

 ادارهكنتده بر نامه آملد و صـندوتى را به دستم داد و بسسيار تـــكر كرد كه اين
 كدكم كنند، شعرفى كرد و در رفت.

 حساب و كتاب بول را درست نگه دارم و اكر او اين كار را برايـم بكـنـد
 قرار بود پذيرايى كنند طرز كار ماثين سودا را ياد بدهد و از او خوا استم
 خرششحالى پوله' را مى شـمرد و جين كه نوجوانها را سريرستى محىكرد د

 استفاده از فلسفه تحـين نمانيـــ هر روز مـىتوانيـد از مـعجزه آن لذت







در مقابل او نثـان دادهايم.






 برشروشترين ككابها بودند. ميليونها تن اين كتابها را خواندند. او بسر يكـ


اين وقتى مرد پولدارتريت اديبـ زمان خود بردي









IfD O آثين دوستياب








 بتواند كارى كند كه آدمى احسـاس مهم بودن كتـ، شـايد بتواند زندكى او را بكلى تغيير دهد.
روناللد. جحى. رولاند يكى از برگزاركنندكان دورههاى ما در كاليفرنيـا،
 كه در كلام هأى مقدماتى صنايع دستى شــركت كـرده بـود، ايـن طـور مىنويسـ:
كريس يسر خخجالتى و سـاكتى بود كه اعتماد به نفس كمى داشـت. از آن جور شـاكردههايِى كه توجهى راكهـ لايقش بود، دريافت نمىكرد. سن در
 و مرتعيت خوبى به دست آورده بردند، برایى همين هر شـاكَردى آرزو داششت بتواند حق شـركت در اين كلامس را بيدأكند.
 مىكرد. واقعاً اححسامى مىكردم در درون او ثـعله آرزوـى زبانه مىكثـدـ الز
 مى توانم حالْت نگاه كريس و عواطفى را كه در چحهره آن بسر خـجالتى

O 0 ديلكارنگى
تجهارده سـاله ديدم و اشكى راكه سـمى میكرد جلوى آمدنث را بكيرد، توصيف كنم؟

$$
\begin{aligned}
& \text { "آتاى رولاندا مرا ميكُويُدْ آيا لياقتش را دارم؟" } \\
& \text { إبله كريس. لياتتش را داريا }
\end{aligned}
$$



 كفتا، لمتشكـرم آتاى رولاند.

 اين تانون يادم نرود، كاغذى را در كالاسى آويزان كرده و وريى آلن نوشتـهام



حقيقت كريهالمنظر جهانى اين است كه تقريبأ هـه آدمهايِي كه با آنها



 انسانى راكه مى يينم از جهتى بر من برترى دارد و بها اين شُكل از از او هيز
باد مى كيرم.ب.




آثين دوستياكى Ify 0
 شاانــان، انــان خوديرمت / با تــرانـايى انـدك و حـقير خـود / در مـقابل كائتات/ هنان حقه هاى مضـحكى موار مىكند/ كه نرشتُان را به كريه مى اندازد.

 آوردهاند. بيائيد يا هم تكاهى به داســان يكـى از وكـلاى كـانكـتى كـات




 ستخنرانى ايراد مىكرد، فكر كرد مى تواند از اصـل تحسين الستفاده كند و يا

 مى كند يا نه، مـؤال كرد:
 نيـتع؟"
زن جواب داد:
 مرد كفت:
لامرا ياد خائهاى كه در آن به دنيا آمدم مى اندازد. خيلى قثـنـع است.



IFA

ريرزن با اين حرف كاملاً موافتَ بود و كَفت:








عـه يـر هـهـ جاى خانه را تثـان آتاى د... داد و مرد از از صـيم دل از از






 بيرزن بالحنى ير از مجـبت گُفت:




## مرد برسيلد:



آئين دوستيابى 1 1f9

 داريد كه احتمالأ آرزورـــان اين است كه صاحب اين ماثــين باثتـلد

يريزن گفت:
(اشخريشـارند؟ بله من خورتـاوندانى دارم كه منتظرند من بميرم تا آن
ماثين را تصاحب كنند، ولى صاحب آن ثخخواهند شدلـلـ
مرد گقت:
هاگگر دنتان نمى خـراهد ماثـين را به آنها بدهيد، مىتوانيـد آن را خيلمى

بيرزن فرياد زد:






اندكى آزرده خاطر كتد.
اين زناتكـ و تنها در خانهاى بزرگّ، در ميان شالهاى زيبا، عتيقههاى
 ار يكـ رتتى زن جـران و زيبايى بود ر كــى از او مراقبت مىكرد. او يكـ
 جمع كرده برد تا آن را زيباتر كند. حاللا، در اتزواى دردمندانه دوره هيرى،


-ه

 جبرانكند.

 مىكند:







 من واقعاً من با سـعهايم خيلى تفريح مىكنم. دلتان مى خواهد لانهشان را بينيد؟!





 لبهايش كل خواهد انداخت.


آثين دوستيانى 1010
(امـيس قاضثى طرز تفذِيه توله ها را برايم توضيح داده، ولى بعد كفت: (ايادتان میرود. همهاثش را برايتان مىنوسِم."ه و به خانه رثت و مشغغرل


 به من كرد، آن هم نقط برایى اين كه من از ته دل كارهاى ار و سـركُرمىاش را تحسين كرده بودم.ل،
 اختراع كرد و باعت شـل فيلمهانى سينمايى مـاخته شـوند. ثروت ار صلـها ميليون دلار و يكى از مشَهورترين بازرگانان روى كره زمين بوده رلى بـا

 موقعى كه ايستمن داثـت مدرسـه موسيقِى ايستمن و تالار كيلبورن را در روچسنر بنا مىكرد، جيمز آدامــون رئيـس شـركت مـبلمـان مــويريور
 بِيرد. آقاى آدامسون به مهندس معمار ايستمن تلفن زد و براكى ملاتات با او در روجّستر وقت كرفت.
وڤتى آدامــون به آنجا رسيدا مهندس معهمار كفتت: لاهى دانم كه شـما
 بيش از ينج دقيقه وقت آقأى ايستمن را بكيريدا رنُّ قرارداد را نخواهيد ديد. او آدم بسيار مقرراتى و دقيقى امـت و سرش هم بسيار شـلوغ اسِت،
 آدامــون واتعاً قصد داثــت هـين كار را بكنل. وتتى رارد اتاتق شـلـ ديد آقاى أيستمن چشت ميزش روى يك كوه كاغذ و ــرونده خــم شُـلـه

Or ديل كارنگى
است. آتاى ايمستمن نتّاهى بـهـ ار و مـهندس مـعمار كـرد. مينكـش را برداشت، أز جا بلند شد و به طرف آنها آمد و كَتت: الاصبع بخير آقايان.





 جورج ايسـتمن كنت: شاشمـا مرا ياد هیيزى مى اندازيد كه مدتها مست تقريباً آن را فـرامــوش




دمت كثـيـد و بريـــــل:


ايــتمن جواب داد:
מبله، از انگلــتان آوردهاند. يكى از دوســتانم كـه حــوبهاى اعـلا را


 داشت، توضيح داد. مونمى كه از اتثاق خارج ثُدند، در حالى كه هنوز داثــتند كــارهاى

آئين دوستيايى Or
چوبى اتأق را تحسين مىكردند، يــدتى كـنار رينجره ايسـتادند و جـورج
 كرده بود با ايحجادشان به بشريت خدمت كند از جمله دانشغاه روجـستر،
 آدامسون صميماته بها او تبريكل كفت كه توانسته است طـريقى مـطلوبه برای صرفـ ئروت خـود در راه تـخفيف آلام بشـرى يـيـا كـــلد. جـورج


 و صميهيت بسيار دربارهكودكى خود و مادر بيوهاشُ كه پانـيونى را اداره


 بريسيل و با علاته كُوش داد و ستخت مجذارب داستان تجرييات او درباره اختراعات وى در زمينه عكاسىى شـــ آقاى ايـتمن كَفت كه چِطور تمام روز در دفترى كار مىكرد و شبها مشـنول آزمايش میى
 كوتاهى مىزد. كّاهى اوقات هفتاد و دو سـاعت مىكذذت ر او تمىريـيل لياسش راعوض كند.
جيمرَ آدامسـون در سـاعت ده و بانزده دقيقه وارد دفتر كار ايسـتمن
 با وجود اين يك ساعت كذشـت و دو ساعت كذشت و آتها هنوز داشتـنـ حرفـ مىزدند.
سراتجام جورج ايـستمن روكرد به آدامسون وكّفت:
laf
"آآخرين باري كه در زإين بودم ريندلى هائى خريدم ر بـا خـودم بـه







 مىكرد، جون خودش آنها را رنگ كردرده بود.


 يكديگر دوستان بسيار صهيمي بردندئ.







 احتمالأ حضورشُ را دست كم كَرفته و يـشتر از بِّهـ از ار متوتع بودم

آيْن دوستيابى 0 ا

 تو براى من ارزثى زيادى دارى و وجود تو برایى اين رسشوران بـه انـــازه حضور خرد من اهميت دارد.ا ايتن حرفها را در مقابل همه كاركنان تكرار


ايبولت از امستعفايش صرفنظر كـرد و مـن أمـروز بـيـي از مـر زمـان
 نشان مىدهم و به او مى فهمانم كه جقدر برأى من و برای اداره رمستوران مهم است.



الـل

كارى كنيد كه آد مها احسـاس كنتد فهم هستنل و اين كار را

# در يكت كلام شش راه برایايزن كه مردم دوستان داشته باشنل 

اصل
صميهانه به ديعران علاته نشان دميل.

اصل
لبخند بزنيد

ا امـل
 مهمترين كلده در زبان اوست

> اصل
> شتونده خوبى باشيد. ديعران را تشويت كــيـلد دريـاره خـود حرث بزن
در مورد علانتق ديخرى حرف بزنيد

اصل
كارى كنيد كه آدمها احــاس كنتد مهم هستند و اين كـار را صميهانك انجام دميد

## بخش سوم

## حه كنيلكه ديگران مثل شما فكر كنند

## فصل يك

نمى توانيد در بحث برنده شويد

كمى بعد از بِايان جنكا جهانى اول، شُبى در لندن درس بــيار بـا












1 0 1 ديل كارنگى
راوى اصرار داشـت كه اين نقل تول در انجيل آمـده است و اثــتباه





 كوينده أين داستان در ســـت راست مـن و خـرانگ گـاموند دوست



 اين آقاست. اين نتّل تول در انجيل آمده است. آخر شب موتعى كه به خاته بـرمى





 كردى؟ هميثــه از بحث بيهوده اجتناب كن.

 دادم. جقدر بهتر بود اگر خودم را دركّير بحئى بیىمعتى نمىكردم.

آئين دوستيابیى 109


 مسـابقات بحث شُركت كردم. درباره ميسورى كه آنجا به دنيا آمده بودم حرت مىزدم. هىخواستم خودى نتـان بلدهم. بعلها در جلمسات بحثى

 كوش دادهام، به آنها مشغول شـدهام و تأثير آنها را تماشا كـا كردهام. نتيجهأى كه كرفتهام اين امست كه زير آسـهان كبرد، بهترين راه نتيجهd كرختن از بحت اين است كه از بحت اجتناب كنيم. از بحث ثرار كنيد هـمان كــوته كـه از

دست مار زنعُى يا زلز له نرار مىكنيد. در نود درصد موارد، نتيجه بحت اين امست كه طرفين ييش از بيـّ


 با هزاران كُلوله آبكش كردهايد و ثابت كردهايل كه ار هآك ديوانـه است.
 شــماكارى كردهايلد كه ار احسـاس حقارت كند. شـــا غرورش را جريحهادار كردهايد. أو از يررزیى شـها متنفر است. و...

آدمى كه به رغم ميلّى متقاعد مىشود

هـرحنان بر عقِـدهاهث استوار مى ماند
.












 مشاجـره لفظى بردارد.








 است، دست از بحث بر بـى دلارد. وتتى من با او موافق هــتـم كه نمىتواند

آيَن دوستيابى 0181
تمام روز يكنغس بكُويد الهوز ايت بهترين استـ.ل به ايـن تـرتيب بـحث درياره هوز ايـت تمام مى شود و من مىتواتم به نكات مثبت كاسيون وايت الشاره كنم.





 بحث و يقه كيرى كذذته بود. حالا دهانم را محكم بستهام و مـودش را هـم
مى.برم.1"

بن نرانكلين بِر و دانا هميشه مىى كفت:

 طرف مقابل را جلب كنيـد.
 باثشيلـ يك يـروزى آكادميكـ و نمايشَى و يا جلب حـسن نيت افرادد؟ بعيد است بتواتيد به هر دو دست يِدا كـيد. نشّريه بوستون يكـ بار اين شـبر مهـم را تابك
اينجا ويليام جى آرميده است
كه مرد براى آن كه ثابت كند راهش درست است
 ولمى او مرده است و اكر حق هم با او نبود همين طور مردهـ
\$18

ممكن است حق با شمها باشد و جانتأن را هم بر سر حر فتانذ بكذاريد، ولى اكر كارتان بحث است و اثبات حقانيت خرد و همه سعى تان اين است است
 است كه اكر حقَ با شمها نبرد.
 بازرس مائياتى دولت بحـد كرد و كلنجار رنت. يكى از اتلام حــــابهانى شركت او نهصد هزار دلار و جـزو مـطانبات سـوخت شـــد




(بازرس جدى و سرد د عبرسى بود و هيج دليل و منطقى به كلهاش
 مىرنت، به همين دُلِلِ تصميم كرفتم دست از بحتث يردارم و موضوع را

 صإافتاده است. من خودم درباره ماليات مطالعاتى كردهام، ولنى اطـلاعات


 اباززس توى صندليشن صاف نثـــتـ، تكــيه داد و ســاعتها دربـاره كارشُ حرف زد و به سن كفت كه هـه حقهبازيهايى را كشُف كرده است.


Tآنِن دوستـيامى OP
زد. وقتى هـم مىرنتت به من كفت كه درباره مـــأله من بيشتر فكر مىكنـد و چیند روز ديگر خراهد كفت كه هحه تصميمى گرفته است. ااسه روز بعد به دغترم آمد و به من أطلاع داد كه تصميم گرفته تضيه

ماليات آن رقم را منتفى اعلام كند.ل|
اين بازرس مانِياتى يكى از عادىترين ضعفـهاى انــانى رادر خود داشـت. أو مى خـراست مهم جلوه كتد ر تا زمانثى كه آقاى هـارسـونز بـا او بحث مىكرد، يازرس احسامى مهم بودن خرد را با نشـان دادن تذرت خرد
 هذيرنت ر دسـت از بحـث برداشـت و به او إجازه داد (لمن)ل خرد را نشـان دهد، بازرس تبديل به موجودى همدل و مهربان و انــان شـد. بودا مىكفت: انثرتت را نمىتوأن با نفرت از بين برد، يلكه درمان آن

عــتَ امـت.

سـياست، آشتّى و اشـياقَ برای درك ديدكّاه طرف مقابل امـت. لينكلن يك بار الفـر جوانیى را كه بـا يكـى از هـــكارانش يـه جـدل

 بحـث بـردازد. كسـى كه به بحتث مىيردازد به نتيجه مطلوبى نمىرسـد و از

 را كه آشتكارا حتَ خودتان هم هستند، واگذار كنيل. بهتر است در مبارزه
 كاز كرفتن هاى او نيـتـ.


154 0 يلـكارنگى
جلوكيرى از بحت به كمك مـتألفت مطرح شـــده است.



 ارتكاب يه يك اشثتباه جلىي، كارتاني را را الصلاح كنيد.


 ممكن است بهترين كار شما نباشـد
خودتان راكتترل كنيد: يادتان نرود كه مى شـيود يكـ انـــان را را با ميزان



 بزنيـ. ديوارهاى سويتفاهم را بلغتر نكيـيد و بـين خـود و ديگـران مـرز

نكشيد.

 بعرديل.

 شـما را خلع سـلاح مى كند و از ـحالت تدانعى آنها مى كامد.

آثين درستيايمس 0 150
تول بلهيد كه درباره عقايد دخالفان خود با دتت فكر و مـطالعه
 انين كار كه انسـان بِذيرد كه درباره نكات مطلرح شـده نكر مىكند، بسيار آبـانتر از آن است كه فورأخود را در مـوتميتى قـرار دهـلـ كـه مــهالفان

 رتت میىذارد تا درباره موضوعى با شما مـخالفقت كند به اندازه شـما به آن

 عمل را به تأخير بيثدالزيلد تا درباره هر دو جنبه مــأله نكر كنيل: جلـسهأى راكه همان روز يا ردز بعد تشـكيل خواهلد شــد يسشتهاد كنيد تـا
 خودتأن هتد سؤالل دشوار بيرسيل.


 مىانزايلد؟ آيا و اكنثّ من مـخالفاتم را الز من دور يا به من نزديكـ مىكتد؟

 میرود؟ آيا برای من موتعبت دشوارى استم

 به رغم عصبانيت و ناراحتى از هـلـيُر بر مسر آن تَرار مانديم ر آن هـم إين


عءا 0 ديلكارنكى
بزنتد، ارتباط ممنى ندارد و جز سر و صدا و ارتعاثات كوشخراش جيزى باتى نـى ماناند

اصل ا
بهترين راه استفاده از بحث، اجتتاب از آن است.

فصل دو

راهى مطمئن براى دشمنتراشى و اجتناب از آن

وتت تُودور روزرلت دركاخ سفيد برده اعترافكرديكه، أكر بتراند در

دارد، رسيده استـت




 ديغران اشُتباه مىكند؟؟











 كنى.
اين كار يعنى كثـمكش. محخالفت طرن مقابل را برمى انكيزد و و بامث
 شهما بجنُـد.
حتى در مساعدترين شُرايط، تغيير فكر مردم كـار دشواريى اسـت،



 مطرحكرده اسـت:

بد انسانها بايد طورى آموخت كه نفهمند بد آنها جيزى آموختهاى
 |انكار آنها را مى دانستهاند و بعد فراموثششانـان كردهاثلد.

سيصد سال ييش كاليله كفته است:
 به او كمك كرد كه خودش بياموزد

1990 آثين درستيالح
اكـــــر مــــى توانـــى از بــقيه مــردم عـــاتلتر بـــاش رلى بـــــ
آنها نكّو كه عاتلترى
سقراط بيوستّه در آتن به بيروانش مىكّف:

كه بداتم هـمى كه نادانم

من اميلدوار نيستم كه بتوانم از سـقراط عــاقلتر بـاشمه، بـرأى هــين ددـت از اين كار كه به ديگران بگُويم المُتباه مىكنتـ برمى دأرم و مى دانم

كه هاداثى صشحيح خواهـم كرخت.





يكى از شـاگردان كلاسهاى ما كه عادت داشت در هنگام دعامله با ميُتريانش از ايت روش امتـفاده كتد، هارولد ريـنكه، فـروشنده ثــركت
 وجود دارد، او غانباً موتع شنيـدن كـلاليهها و شكـايات مشــتريها جـوش


 سـعى كردم از شُيوه جديلى استّفاده كتم. سعى مىكردم جمالتى از اين
 ثـرمندهام. حتماً در مورد شـها هـم اشتـباه كردهايم. بعـذاريــل مـوضوع را

O iv.
د.دباره بررسى كنـم.






 خرد يريروز شود.















|V| 0 آينين دوستِيابى
هنوز هم معتقدم كه قاتون طرفـ مرا مىكرفت و مى دانمركه آن روز بهتر از

 |ثتباه فكر مىكند.||

 بيشتر آدمها ابداً دلنشان نمى خوراهد نكر خود را درباره ديـن، هـلـل مـو، كمونيسـم يا ستاره سينـمأى محبوب خرد عوض كنـلـ، بنابراين اگر دلتان

 رابينسون به (اسـم ذهنى كه همى سازد آوردهام.



 شـكل دادن به عقايد خود بسيار بییروا عمل مىكنيمه، ولى اكر كسى بخواهل با آتها مـخالفت كندا بطرز عجيبى با اين




 نخــت خردمـدى الــت.

O Ive



 ناراحت مى شويم كه اكُر بكريد تصور ما از كانالهاى مريخ درست نيست و يا إيكتـوس را خـلط تـلقظ مـيكنيم و يـا ارزش دارويى جورهر بيد را بلد نيمتيم و يا خبر نداريم كه ساركُرن اولل جه موقع به سـلطنت رسيل. عادت هـه مـه ما اين



 اسـت كه اغلب ما دست بـه دامـن امـتـدلاللاهاى مـتفاوتى
 داريم.
 فهميدهام موقمى كه به خودم اجازه مىديه

 ضريب بيايد. آيا لازم است انسـان به خردش اج اجازه بدهد كه
 اولين عكــالعمل ما نسبت به اظلهارنظر هايى كه از ديكُران
 آنهاست.
ins 0 آثين دوستيابي
وتّى كسى احـماسـى، فكرى و عقِيدهأى را بـيان مـىكـد، اولين تمايل ما اينت امست كه تقريباً بلاقاصله احــياس كنيم


 همنى حرقى كه ديگُرى زده المتى، جيست.

يكى بار دكوراتورى دا استخدام كردم كه بردههاى خانه مـرا درمـت


 وحشتتاكى الست. او حسابِى سرت راكلاه كذأثته است.ه آيا راست مى كفت؟ البته كه رامست مى كفت، ولى كم هستند آدمهايى كه حقايق را مى شنوند و آنها را عادلاثه تـضاوت مـىكتند و مسىيذيرند، بنابراين من حون آدم هستم، سعیى كردم از خردم دفاع كنم. كفتم كه با بيول

 سـر هم خَيزهايى بافتم.
روز بعد دوسـت ديُكرى به سـراغم آمد، از بِردهها تعريفـ كرد و بـا با
 واكنث من كاملاً با روز تَبل تفاوت داثـت
 قلر برايثش برل دادم،هيا
هـوقتى كـه اثشـتباه مـىكنيم، مـــكن امست خـودمان اشتـتباهمان را

O IVf




ابدأ زبر بار نمىرويم.
هــوراس كـــريلى، مــعرونترين سـرديير نــــريات امـريكا در دوره

 لينكلن را وادار سازد كـه با أو موافقت كند و اين مباردزه تلخ را را ماه به ماه و و



نوشت.
ولى آيا اين نيشّ ها باعث شدند ليتكلن باكريلى موافقت كند؟ ابداً. با






 تاريخ امريكا تـدـديل كند.



IVA O آئن دومتشِيابي

$$
\begin{aligned}
& \text { بنا أبداً فايله ندأرى. هقايدت مـل ميلىایى امـت كـهـ بـه } \\
& \text { گوش آدمهای محالف تو مى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دوستانت فهميدهاند كه هر وتت تو در جمع آنها نيسـتى به } \\
& \text { آنها بـيـئتر خـوشُ مـى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { را به خودش نمى دهد، حِرن تلانـش فقط به تاراحتى و كار } \\
& \text { ثـاق ختم مى شـود. بنابراين تو هيج وتـت بيشتر از آنجهِ كه } \\
& \text { حــالا مـىدانـى و آن قــدرها هـم زبـاد نـيست، هــيز يــاد } \\
& \text { نمىكيرى. }
\end{aligned}
$$

يكى از تثـيكترين نكات در شـخصيت ين خرانكلين هـين امـت كه او اين سـرزنش را با زبركى يذيرفت. أر به اندازه كافى باشـعور و عاتل بود كه
 فاججعه اجتماعى نخراهل داشت، بنابراين بلافاصله با حقيقت روبرو شُد و
روشَهای مستبد|ثه و توهين آميزُ خرد رأ تركـ كرد.

شاخردم را مقيلـ كردم كه هيّع وتت احــــاسات ديگران را جريسهدار
 خودم كذاشتم كه از به كـار بـردن كـلماتى كـه مـعانى آنـها مـطلت استـا


 مىرمدله وتتى كــى حرفى مىزد كه به نظرم امتـباه مى آمد، خـود را الز لذت مخالفـخخرانى با ار محروم مىكردم و به أو نثـــان نمىدادم كه دارد


















 كه مذّ نظرم بود ارارائه كمب."
 مثالل توجه كيد:




IVY O آتين دوستيایى
توضيح داد:









 نشان دادم كه ائتباه مىكند و جه جاهايى عادل نبودهاند و چِكُونه مـن




 متوجه شـدم كه كجاها اثـتـباه كردهام. دوباره خراستم جـلسـهأى تشـكـيل

 درياره بهترين راه بيششرفت كارها جويا شُدمَ. با ارايأه چِند نكته كليدى در

 آتها با علاته بسيار آن را بٍذيرنتند.

IVA
حاللا اين نككه را خوب محىدانم كه اكر مستقيهاً به كــى بكُويُيد كـه
 آوردهايِد. با ايراد كرفتن از ديگران، فقط غرور آنها جريحهدار میشـرد و از

ثـلرد.ر.

يا توجه به اين كه نموتهمايحى راكه ذكر میكــم مشابه تمحارب مزاران
 هوب الوار در نيويوركى بود. او سالا قبول دارد كه مـالهاى سـال با بازرسـان

 براى او هيج نايدهاى ند|ثشتشد، ار مىكويل:
هآتَاى كراولى متوجه شُ با اين بيروزبهايهى كه در بحتشا به دسـت مى آورد، شُركتش دارد هر مـاله مزاران دلار درآمد را از دسـت مـىدهد،
 بدهد و دست از بسحث بردارد. نتيجه هـه شُـدأ داستان را از زبان خودشت

بـــتويد:
هايكـ روز صبع تلفن دنتر من زنـك زد. يكـ كــى با لحن عهبى و تند از أن مرن سيم مس سن داد زد محـرلهأى راكه براكى او خرستادهايم ابداً به درد نمى خورد. شـركت ار از تخليه الوارما خود ادراركا كرده بود و او اكيداً

 بازرص آنها كزارط داده بود كه كيقيت الوإرما هاه درصد كمتر از مــرأن تابل قـول است. در هینين وضیتی بديهى است كه آنها از قـبرل الوارهـا خوددارى مىكردند.

IM 0 آيَن دوستبِايى











 بدهد و الوارهاى معيرب و سـالم را جـداكند.











-
اغتباه نــومر.
 اصرار داشتم به أو بقبولاتم كه آنها در رد الوارها الى معيا





 نتيجه كيرىای يـيش مى درم.
 جرب كاج تحصصمى ندارد و درياره الوارهايى كه هتوز سرار كاميون بود،






 هـ يكى جك كامل دريأفت كردم.
 ديگرى، باصث شد شـركت من پول هنگفتى را از دست ندهد، مضافاً بر




|A| 0 أكِن دوستِيابى
(امن انسانها را يراساس اصولْ خودشان قضارت مىكتم، نه براساس
اصول خودم.ي
يكى بار هم زنرال رابرت. أى، لُى با لحتى شـورانگـيز درياره يكـى از
 صحيت مىكرد. يكى ديگر از انــران كــه آنـجا حـضور داثـتـ، حـقـيقتاً
حيرت كرده بود و كفت:



نمىدهد؟!
زنرالل جواب داد:

نظر او را درباره من..

 موافقت تشان بله.هـ



به عبارت ديگر با مشترى يا شـريكى زنـدكى يـا آدمـى كـه بـا شــــــا
 بالا يـاوريلـ. يكى كـى سيـاستمـار باثـيـد.
|صل

بـرای عـقايد ديكــران احـــرام تـاتُل شــويد هـركز نگـونيلد،

الاشتباه مـىكتـ.

## فصل سوم اكر اشتباهكرديلد، بيديريد







 كسى برخورد نمىكرديم، ويزهبند و ولاده او را را نمى اربستم.



 با لحنى آرام جواب دادم:
ضالبته كه مىدانم، ولى نكر نمىكردم مــم اينجا بـاعث آزار كـــى

O laf



 بكنى.





 بليـس استقبالكند.



 رِليس با لحن ملايمى گفت: الشا

 اطرانـ بدود.
جواب دادم:

بليس با لحنى كم و بيشى ــرزنثـ آميز گفت:


آكين دوستياحى 0 آي

> كفتم:
(ابله، ولى مــكن اسـت سنجابجها را بكثـد.11
چامسخ داد:

 همه جيز را نراموش هيكنـيم.

 بزركـبينى را تقويت كـرد وارد ثـــدم و خـرد را سـرزنتش كـردم تــا حس




 اين كار را خيلى سربع، آتُـكار و با اشتياق انـجام دأدما مـن بـانب او او را كرنتم و او جانب مرا و تضيـه به خـير و خوشى تمام شـد. اكُـر خـودِ لرد

 سـرافرازى و اهميت نمىكرد.

 سـادهتر نيــت كه خودمان از خردمان انتقاد كيّم و منتظر نمانـيم كه ديطرى لب به ستن بكنـايلـ خودتان همه افكار خبيـن راكه مىدانيل طرن مقابل در ذهنش دارد





 طرر نعريفـكرد:


















آين دوستِياس 0
بلافامـله جاثب مراكرفت ر كفت: ابله ردبهمرنته حق با شـماسـت، ولى اشتباهى كه كـردهالِــد هـــندانِ
 حرنشّ را تطع كردم و كفتم:
 هزينهساز شــود و اين طور هيزها آدم را كلاگه مىكـد

 خودم انتقاد مىكردم و از اين كار خوشــم مى آمد. كمفتم:
 ارجاع كردهايد و مُايسته آن هستيد كه بهترين خدمات را دريافت كــيـد.

$$
\begin{aligned}
& \text { اين طرح را درياره از سر تا ته میزنم. } \\
& \text { با لحن معترضى كفت: }
\end{aligned}
$$




 ابداً نبايد نـُران باتــمـ.



موقعى كه انسان شـهامت بـيلا مـىكند كـه اشـتـباه خـود را بـذذيرد، رضايت خاطر عجيبى در او به وجود مى آيد. يذيرنتن الشتباه نه تنها جو


## 

به وجود آمدهاندا كمك مىكند.










 اين كثافتكاربها تتيجه اشتـباه من أست و بايد بِيذيرم كـه آن را بـه رئيـيـم بكريم.








 بس يك شرايط دشـوار برآيم و شـهامت اين را يـداكرده بودم كه اثتـباهاتم

آئِن دوستياكى O 1 آي

مى كذاشـتـ.
هر أحمقى مى تواند با سـمى زباد از الثتباهات خود دناع كند و بيشتر



 خود را سـرزنش نكرد.
 تاريخ غرب بود. زنرال جورج. ای. يـكت خودشٌ هم آدم ديدنى و جالبى
 ثـانه هايش مـيرسيلدند و درسـت مــل نايلكُون كـه در حـمله بـه ايــاليا،
 نبرد همين كار رأ مىكرد. آن روز اندو هبار ماه زوديُـهـ موقمى كه او با شـور د




 تحـيتش كردند.
 كُلزارهاگْ شُتند و به آن دره تشُ رسيـلند. در تمام اين مدت تريهاى ارتش دشـمن، آنها را تشانه كُرنته بودتل و بطرزى خوفناكى كلوله مایى آتشين بر

-19 0 ديل كارنعى



 همه كومائدوهاى ارتش يـيكت غير از يكى نفرشــان روى زمين افتـادند د

 ديوار سـكّى ايستاد، كلامش را روى نوك شــئــرش بالا برد و فرياد زد: (ابحههاا! شـكـئـان را ياره كـيـدا!ه



 اهميت وا ذاشُت. حمله يـكت با بمه شـكوهو و جــلالش آغـاز يك بـايان دردناك يود. زُنرال لِى شـكــت خورده بود. او نتوانـــت قلمرو شُمالىها

زشنه كند و־اين را خوب مى دانــتـ.
 جفرنسون ديريس، رئيس جـهور ايالات جنوبى فرستاد و از او خواسـتـت يكى مرد كناه ثـكـست يبكت رابه كردن كس ديكرى بيندازده مى توانست هزاران ايراد يـدا كند. مىتوانست بكريد يكى از نـرماندهان او حـعـله را خـرب

 خطا كرد و آن يكى به يبراهه رنهـ اسـت.

1910 آئِن دوصتيابِى
رلى لمى شريفتر از آن بود كه ديُعران را سرزنشى كند. مـوتعى كـه بيكت شـكــت خورده و دـربازان خون آلود ار با هزار ثقلا به خطوظ جـهـه
 شنتافت و با خرددارى هجيبى به سرزنتـ از خرد برداخحت و اهتراف كرد،


شـكــت يـانجامد.


مايكل چونگُ كه دروس ما را در هنگ كنگ درس ميدهد برايمان


 داشُت كه سـالها بود با بِسرسّ تقع رابطه كرده بود. بِدر به ترياك مـعتاد





 احسـاسى مىكرد جيانترها بايد به بزركّرهايشان احترأم بكذارند و او كاملاً
 سراغش يـيايل.



با 0 ديل كارنگى






 حالا هم رابطه جديدى با بــر، عروس و و توه هايئ كه بالاخره آنها را را ديده بود، برقرار كردهاستا





 شكل برايش مى شرستاد:

بيائيد مرورى بر موضوع بكنيم من خـردم هـم كـاملاً بـا



 حل كنـيم. از راه دور دستـان را مى فـنـارم.
ارداتمند شُـا

آنين دوستِـابِى 0 r14

به مردى كه با آدم ایِن طور رفتار میكند جِه مى شُود كُفت؟ موتعى كه حتق با مانــت، ييائيد يا مهربانى و زيركانه آنها را به شـيوه تفكر خود متقاعد كيـيم ر وقتى حق با ها نيست، كه اتفاتاً غالْباً همين طرد امـت، أكر با خودمان صد|قت داريم، بيايُيل اشتباهات خـود را مسريع و

 وقتى امـت كه انسان مى خواهد از خودثُ دفاع كند.
 كانى كيرتان نمى آيد، ولى با واكّار كردن خيلى بيـّتر از آنجهـ كه انتظار داريد نصييتان مىـشـود.

اصـل r

اكُر حت با شهـا نيست، سريع و مؤكد آن را بيذَيريل.

## فصل جهارم

## يك قطره عسل

اكر كفرتان يالا آمده و جملهایى بار مردم كردهايد، شايد از اين كـه


 وودرو ولسون ميكفت:











آنين دوستيابى O $19 \Delta$




 در چنين دورهاى كه تضا ممـلو از نقرت و كيته برد، راكفلر توانست اعتصابكنتدكان را متقاعد كند. جُكرته؟ داستان از اين ترار است. جس از هغته ها اعتصاب، راكفلر خطاب به نـايندكّان اعتصابككندكان سان سخترانى



 اعتصابكندُكان بدون اين كه يك كلمه درياره اضافه دستمزد حرف بزنند
 درخواستتى داشتند.
 رنگا و بوى دوستى از آلن مى آيد و يادتان باثـد راكفلر داشت با مردانى صصبت مىكرد كه حـند روز قيل از اين سختراتى، تصميم دامتند او را را از
 مذهبى و هزشُكى صحبت میكرد، نمى توانست از اين دوستانـنتر حرف
 خودتان ملاتات مىكنم ر با همسران و فرزندان شـها آثشـنا مـشـوم و و ما
 مىكـيـم و منانع مشـترك داريم و نقط با لطف و عنا يت شـمامت كه من

1950 دبل كارنىى
اينجا هستم. راكفلر سيخترانيش رااين كُونه آغاز كرد:



 يـش





 علانتق مئترك با يكديعر سـخن بكُوئيم.




 مرداذن، صميمانه احسام همدلى و همفكرى ميكنم.

 مى مرد و حقايق دردناكى را جلوى جـثـي



آئن دوستبابى OY
كردهاند. در اين صورت پحه وضـعى پـيش مسى آمل؟ بِيـلاست كـه آنـها


اكر دل انـــانى از احسـاسات خصـمانه نسبت به شـما لبريز باشــد، اكتر همه قوانين منطفى در عالم را هـم بـ كار كـيريد نمى توانيد او را متقاعلد مـازيد كه هــل ثـــــا نكـر كــنـا
 تق تقر با يل تا به سال تشـتْيص داده باشتـد كه انـــانها تكر

 ولى اكُر حالت دومتانه و ملإيمى داشته بـاشيمه، ثــايد بشـود كارى كرد.

لينكلن هم تـقريـاً صـد دــان بِيشُ هــين حـرن را زد. حـرنهابش
ايـهاست:
 زهـر، بـه ســوى خـود مـكس جـلب مسىكند.لا در مـررد آدمـها هـم اكـر
 دوستش هـستيد. اين همان تُطره عسـلى است كه دلها را بـه مسـرى ثــــا مىكــد. اين همان ثاهراهى است كه از احساس به سـوى عقل محرود. مليران اجِرايى ياد گرفتهاتد كه در مورد اعتصابيكنندگان بهترين راه
 كميانى وايت موتور به خاطر اضافه دستمزد ر تشكيل اتحاديه اعتصاب

كردند، رابر ت. اف. بلاك رينس كميانى از كوره در نردت و و آنها را تهديد






 اين رنتار درستانه آتاى بليك همان تياني






 كسى دلحور شود.








آيُّن دوهتيابى 199
و همين باعث شهرتش شـد.


 مىتـود.
مسهندس او. ال. اشــتراوب مـى خوامـت اجــارهاش را كـم كـنـد و









(עاو و منشّى اشُ بمحض دريافت نامه من به سراغم آمدند. با حالتى


 آنجا برايم آسردكى مى آورد. باور كنيد كه تلباً آين حرف را زا زدم و د تحسينم صصيدانه و از ته دل بود. از رومئى كه هـجموعه را اداره مـى
 استطاعت مالى اش را ندارم (امعلوم بود كه در عـرش هحتّن برخوردى از مستأجرى تليده بود ر

























آيُين دوستياى O

بودنل تهاششا كتند.
وودكاك نگاهى بها اطراف انداخت و متوجه شُـد كه مردى آن طرف
حيابان، دوربين به دمـت از مائينـُ يـاده شـد و از صحنه عكس گرخت.
 يِمرتبه كنجكاو شـد بداتل بين آن همه آدمى كه برايى تماشٌاى تممير دكل برق آمده بودنـ، هطرر ايِن مرد به خـودش زـحـمت عكــبـردارى دأده
 علاقه داريد.ل



 شـركتهايى مشل شـركت شـدا اشتـباهات عظيمى صررت مىكيرند، ولى او بارر نمىكتد. أين عكسها ادعأى مرا الثبات مىكنتد و احتدالأ نثريات هم بدشان نمى آيد آنها را جابّ كنند.
 نـىیردم. در هر حال مرتميت خاحى بود. وودكاك براى آن مرد توضيح داد كه اين اولين عمليات أجرايمى از اين نوع اسـت كه أداره او دارد انجام

 باشـد، آن دو مرد با آين كه بار اولى امست كه ايت كار را مىكتند، حتماً مونق خراهند شـد. مرد دوربين را كنار كذاثـت، با وردكـاك دسـت داد و از او تشـكر كرد كه با وجود ضيِق وحت، اين هـه برايش توضيح داده است. بـرخـورد دوسستانه ديسن وودكـاك شـركتــ را از دردمـر بـيـئستر و

O r.p 0 ديل كارنگى
آبروريزى نجات دأد.











خسارتهايى بيمه هرداخت نكرده برده








 تبول كرد هر كارى براى جبران خسـارت از دستثن برآيد، انجام


r.r 0 آئين دوستيايى

صد درجه بيشتر هـم اططينان داشـتم كه اين مشكل به خاطر سهلإنگارى







 مىدرد و كتى را دور خودش بيهيلـه الست. شـرط مى بندم بتوانم زودتر از تو كــش را از تنش بيرون بياورم.







 جهه تأثيرى دارد. فـ. گيل. كانر اهل لوترويل مريلند مـوتعى أيـن را فهـيد كـهـ بـراى














 ر هم اتومبيل خود را به من ترض داد داد تا در تاصـلهاى كه مـانـينـم تـمـير مى شُود، از آن استفتاده كنم.






 استت، انكار خود راعوض كنـنـا


آيُن دوستيابى 0 هـ +
زهر مــــها را جلب مىكند.

احـل

با روشى دوستانه آغازكنيــ.

فصل بندبحم
راز سقواط

صصحبت خود را با ديعرات با بحث درباره تحيزهايمى كه در مورد آنها
اختـلاف نظر داريد ثـردع تكنيل، بلكه روى موضوعاتى كه دربـاره آنـها توافق داريد تأكيد كنيد و بر اين تأكيد تكيهِ كتيد. اكر مهكن اسـت بر اين نكته تأكِيد كنيد كه هر دوى ثـهـا به سوى يكى مقصـود رهسـياريد و تـنها




 شتخصيتتان مى طلبلد كه در خرد و با خرد تنها بمانيـلـ شـايلد بعلها احـي
 با وجود اينَ، غرور مُمـا نممـت كرانبهايِى است كه بايد تدرش رأ بدانِـد!




Trين دوستيأه 0 Try
 هدايت مىكنـ، درسـت هثل هدأيت توهِ در زمين بازك. توب را كـه بـه مسـير فلط بفرستى بايد براى اصلاح مسيرش انرزى مضاعقى رأحرت كنى.
با أين مثال الكُرهأى روانشـناسانه رفتارى فرد كامالًا روشن مى ئـود.
 از يكـ كلمه ر دو سرف، سرف زده إمت. همه سلولها، غدد، امصاب و

 مىشود نمودارهأى عينى آن را كاملاُ مشـاهده كرد. در چحنين حالتى كـل سيستم عصبى در متابل چذيرش يكـ امر جبهل مىكيرد. در جهت مقابل؛
 نمىكيرد و سـلرلهاى بدن در كمال آرامشـ، آماده پذيرفتن شُرايط و اوضاع
 در به دمـت آوردن توجه ديكُران و رسيدن به هدفـ غائى مونقتر دئرم. تكنيك دريافت (بلهه| بسيـار سـاده امست و با وجرد اينت جـقدر از آن غأفليم! ظاهراً آدمها در محتالفت با ديـران بــوعى احسـاس مـهـم بــودن

 صريح را بتواتيد به (ايلهاه تبديل كنيـد
 هـين تكنيك پابله، بله" توانست مشترى خوبى را كه با هر روش ديگرى از باز كردن حساب منصرف مى شدل، حفظُ كند. او مىكويد: لاآّن مرد آمده


 نمى خواسـت جراب بدهد. قبل از آن كه دوره روابط انسانى را بكخذرانم،





 اساساً به بانك مى آمد تا تا ما در او أحساس مهم برودن و م مورد امستقبال بودن

را برانكيزيم.















## آثين دوستيايس

سهرده ثابت باز كرد و كفت كه مى خواهد بهره آن را به مادرشى يرداخت


 a.جيزهايى راكه بيـدتهاد كرديم، هذيرفت جوزف آليــون، نـايـده كميانى ومتينغهاوس الكـريكى اين ماجرا را برايمان تعريف كرد:
ادر ناحيه ما مردى بود كه نـركت ما تمايل دامُـت محصولاتمان را به او بفروشد. مديران تبلى ده سال مـعى كرده بودند ايت كار را بكنند، ولى



 كار را بكند.




 بكذارم. (اممى داتـتـم كه بحث كردن فايده ندارد. سـالهاى سـال اين كار راكرده
 بعيرم. كفتم: الخب راستش آقاى اسميت من صددرصد با شما موافـقم.

-
بخريد. بايد موتورهايِى را بخريد كه حتى از مـطع المتانذارد انجمن ملى

 ע עكنتم:
و مقررات انجمن ملى توليدكنتدكّان موتورهأى الككريكى محىكيـد درجه حرارت موتور نبايد از

 است

 Y

بدهد: ربله.


 ماه آينده ه ها
 بحث كردن بيغايده است و اگر انسان ياد بكيرد از ديد ديگُرى به ماجرا


جالبى نصيـيبش خراهد شُلـ




آئين دوستيايى O 111
بود و براى خريد وسايل و مـايحتاج مــزلشى، كـلى بـول در آنـــا خـرج

 مغازهاى مراجعه كردند و فروميـده به ايشـان كفت كه تتر و كمـان را كرايه


شآقاى بـسيار مؤدب و خرشّ صحبتى به تلفن جواب دادـ بامصغ او به







 مجهزى دارند كه تيهتــان از


 است. از من برميلد كه اين يـيـنـهاد منطقى هسـت يا ته؟ و طبيعى است كه من ياز جواب پبلهپ دادم و همين پامسخ هدايتم كرد كه بروم و تير و كمان را بخرم. همان روز جتمسهاى ديعُرى هم خريدم و بعد هم هشترى دانُمى آنجا شـدمرمهـ


O PY
تاريخ امست. او كارى را مىكرد كه نقط از مردان مـعدودى برمى آيد. او










 مىكردند، با او بهـ توافق رسيـيـهاند.






 دردها میردد. 1

احـل ه

سايردن را به مرحلاى بكــانيد كه فورأ هبله، بله، بكويند

## فصل ششم

## سویاب اطمينان براى كثار آمدن باكلايهها









 كاست يـان كنـد.






O PIF

 شُركتــان را بغرستند تا آخرين مذاكرات انجام و ترارداد بسته شـورد.

 بزند. ار براى شماكردان يكى از كالاسهاى من، قصهاثى را اين طرر تعريف
كرد:

الصدايم درنمى آمل. حتى زمزمد هم نمىتوانستم بكنم. مـرا به اتاتى


 با عرض دعذرت يـمارم و صدايم درنمى آيد.




 الثـاره با دست بود. (انتيجه مذاكراه اين كه ترارداد را با من امضـاكردند و ترار شــــد يــ






TIS O Tأين دوستيايس
ما را منطبت با خراستههاى خود مىديد. با همين اتفاق بر بركت بود كـهـ
 به جاكى او صحبت كنیلد.
اين كه بعتّاريم ديُعران جاى ما حرف بزتند، در مسائل خانوادكى
 داشت بسرعت خراب مىشـلـ. لورى كه يكى كردك آرام د مـهربان بـردا

 از اين كارها فايده نداشت. الر براى شـاكرداذ يكى از كلاسههاى من تعريف
 آن كه درسهايش را تمام كند، از خانه ييرون رفت تا به يكى از دويـتانش مسر بزند. هوتّعى كه بركُشت نزديكـ بود برایى هزارمين بـار مـــر او جـيغ

اين كار را مىكنى



 مسىخواست از انكار، احســاسـات ر نـظرياتش بـا مـن حـرف بـرند، بـا بـا دستورات اكيلترى حرفثـ را تطّ مىكردم. احسام كردم بـه مـن نــياز



كومُ مىكردم. هـيج وتت حرنهايش را نــــــه بودم.



 آَن از شُتخصى با ثوانيى و تجريه نوقالعاده دعوتي



 صيجبتهايش به بعضى از نكات اشيارهكرد و كـفت: مواتعاً اسباب انـيا انتخار














YIV 0 آئين دوستيابي
معاونانش را صدا زد و كفت: لامن تكر مىكـم ايت هـان شـخصى امست كه

 احتمالًّ مىخوامست او را امستخدام كند، اطلاعاتى به دست آورده بود. او به ديكرى و كارهايش علاته نشان داده ر ار را تشريت كرده بود كه بخخـ اعظم كفتظو را انجام دهد و تأثير درست هم برجا جذاشته برد. مـــكل روى. جحى. بوادلى اهل مـاكرامنتوى كـاليفرنيا بسرعكس ايـن مورد بود. او به حرفهاى داوطلب فروشتـدكى كه به شركت ار آمده برد، كوش داد. روى مىكردن: ويك شركت واسـطه كو جك برديه و از مزايايیى حون ييـه درمانى و
 ما حتى بواى آيتدهمان مـم نمىتراتيه يبشـبينى درازمدت كنيم، بحون مثل

\#لريجارد هراير همان تجربههايحى را داشت كه ما براى اين شـنل به آن نياز داشتـهم. ابتدا يكمى از همكاران ما با او صسـبت كـرد و دربـاره هـــــ نكتههاى منفى اين شــغل با او حرف زد. موڤعى كه مراير به دنتر من آمد، كمى نااميد به نظر مىرسيـل. من استيازى را كه شـــركتمان داشت بـرايش

 يرجسته و ارزمُــمند شركت ما شلد چحرا این طور است؟ جون وتتى دوستانمان بر ما برترى مى جويند،
 بعضى هاِيشان، احسـاس حقارت و حسادت مىكننل. لهترين مشاور اداره امـتحتدامى ثيويررك، هنريتا جـى ... بـود. البـته

اوضاع هميثـه اين طور نبرد. در ناصله جند هاه الول همكاريش بـا اداره


 كلاسهاى من كَفت:
(ادر كارم مرفت بودم و به آن علاته داشتتم. ولى همكارانم بي جاي







 مىزنم."

$$
\text { املـ } 9
$$

بكذاريد ديكران هر جه دلـــان مى خوامد حرن بزنتد

فصل هفتم

جطور همكارى ديتُان را جلب كنيه



 كنثد و نتيجه بكيرند؟
 يكى از كلاسهاى من، نأكهان خود را در مـرقعيتى ديـد كــهـ لازم بـرد در در








## 


 آقاى سالتز مىگريد:


 A. نياز داثتـند




تضيه يوجين وسون را رادر نظر بكيريد. او تَبل از اين كها اين حقيقت را








 توليد كند و تصمـمّمرفت اين برخورد
 او كفت: מالطف مىكيد به من بكرئيد اين طرحهاى نيهـ نـــام را جـطور

TYI O آئن دوستيابى
تمام كنم كه شُـدا بتواتيد از آنها استفاده كنيد؟

اينجا بمانند. بمد برگرديد تا با هم صحبت كنيم.ه
 را به استوديو برگردانـلـ و طـبت سـلـيـه خـريـدار روى آنـها كار كـرد. او
 بودهام. هن هميشـه او را تشـوبت مىكردم گیيزهايى راكه فكر مىكردم بايد داشته باشَد از من بـخرد. بمد نحوهُ بوخوردم را بكلى عوص كردم. سـالا
 دأرد طرحها را توليد مىكند و رآقعاً همين طرر هـم بود. به خـاطر هـــيـن

 تجارت و مـاست به درد مى خورد و هم در زندكَى خـانوادگَى بـه كـار مى آيل. يل. ام. ديريس اهل تولــاى أركلاهما درباره به كاركيرى اين اصـل اين طرر صصحت كرد:

 استقلال در فـلادلفيا د بايتخت ملىممان را بيـينم. دره غورز، جيـمز تارن و دهكده مستعمراتى وبليامز بركى در بالاى نهرسـت جاهايىى يودند كه هن

مى مواستم بينتم.
 برنامهاى دارد كه در آن بازديد از ايالات غـريى، نـقاط بـالب و ديــنـى ثيومكزيكو، آرمزونا، كاليفرنيا و نوادأ را متظرر كرده اسـت. سـالها بود كه



 بيند؟ او كغت كه عاشئت اين كار است


 "توافق كرديم







شـدهاند.



$$
\begin{aligned}
& \text { كارخانه ما اخيرأ خط توليد وسايل برتونگارى را تكـهيل }
\end{aligned}
$$

## YYr O آيّن دوهـتيایى

مىتوانيم بهتر از حالا به حرفه شـها خلدمت كنيمب مى دأنيم
كه مُشغله شـهـا بسيار زياد است، بنابراين هـر وقت مـايل
بوديد تثـريف بـاوريد، بفرمائــد تا ماشينـم را بفرستم.
 حيرت كردم و هم حس كردم از من تمجيل شـده امـت. تا آن روز هـيـث نيامله بود كه يك توليدكننده وسايل يرتونگارى أز من بحخراهد راهنمانيّش









 מكلنّل ادوارد. ام. هاوسى در امرر ملى و بينـ المللى تأثير عجيبى روى

 بر رئيس جمههرر از جهه شيوهالى استفاده كرده بود؟ خــوشـبختانه مـا ايسن شيره را مى دانيم، حرن هاوس مرضوع را براى آرتور. دى. امسميت فامٌ كرد و ار هـم در مقالهاى با عنوان پست شـنبه شبـ آن را نوشُت.

0 YYF
 روش براى كاشتن بذر يكـ تفكر در ذهن او اين امستك ار ار را نــبت به آن







 شـهرت و مثام فكر نمىكرد. او مى خوأست كارها به نثيجه برسنده براى














YY أين دوستيابى
افرادى راكه از نيويوركَ به اردوكاه او رقته و در آنجا اقامت كرده بودند برايـم فرستاد و از من دعوت كرد به آنها تلقن كثم و الز آنها يـرسـم كه ار هـهـ خدماتى به ايشان اراثه كرده است. ديلم يكى از كسانى راكه نامش در فهرست بودا مى شُـناهـم. بـه او تلفت كردم و ديدم كه در آنجا تجربه جالبى داثــته است و بـلافاصله بـه اردركاه تلفن زدم ر تاريخ ورددم را الطلكع دادم.
 كه اين يكى كارى كرده بود كه من تمور كنم خودم خـرهد كـردهام. ايـن سازمان برنده شـد.
 امست كه خوانندكان اين كـاب، امروز بايد آن را مورد استفاده ترار دهند: هادليل اين كه رودخانه ها ر دريـاها صــدها جـويبار كـرمستانى را در خود مى يلذيرند، اين اسـت كه در ارتفاصى بــتاتر از آنها جريان دارند. بـه



 نـىـــود.
v امـل

بكذاريد ديـكران احساس كنتد نظرى كه ابراز مىشـود
نظر خودشان امـت

## فصل هشتم

## لرمولى كه عجيب عمل مىكند

يادتان باشد احتمال دارد ديكران يكلى اشتباه كنثل، ولى خـودشـان اين طور نكر نهى كنند. آنها را مرزنش نكنيل. هر احمقى مىتواند اين كار
 استثنايى سعى مىكنـد اين كار را بكنـد.
برای اين كه پرا ديگران سـعى مىكند ممان كار را بكنند كه فكرش را مىكند، دليلى دجود دارد. اين دليل را بغهميد ر مطمنُ باشيد كه رمز اعهال و حتى شـخصيت آنها را دريافته|يد.



 مى توانيد بسرعت بر مهارت خود در ايجاد و ابقاى روابط انسانى بـيـزائيُـ.


rrv 0 آين دوستيایى



 ديكران است.




 مى شد و اوتات آنها بكلى تلخ مى شـد







 دلِّذير زدند.
از آن روز به بعد، آتاى داكّلاس در كار بافبانى به همسرش كـي




زندكى برای هر دوى آنها بهتر شُد هورن هر دريـــان ياد كرفتند مسـائل را


ملف هرز بود.






















TYQ O آنِن دوستيایى

آتشنشانى را ختبر كند، ولى او با بيى خياللى جواب داد كه ايـن كـار جـزو رظائف او ينــت و حريق در محرطهاى روى داده اسـت كه جزو حـيطه
|استحفاظى او نيست!
راتــماً مأيــرس شــــدم، بـرإى هـمين از آن بـه بـعد هـر رتت بـراى



 دلم مى خوامـت روش صصحيحش را انجام بـدهم ر در نتـيـهـ كـار اشــتباه مىكردم. با عجله به طرف يسرها مىرنتم و اخحطار مىكردم كه به خاطر
 مـىكردم آتش را خـاموش كـنثـد و اكـر مـارمت مـىكردنلـ، تـهديدشان مىكردم كه مىكريم دستعيرشـان كنثد. واقماً بدرن اين كه به نظرات آنها

نكر كثم، عقدههاى دلم را خالى مىكردم. نتيجه؟ آنها با اكراه و اخمههاى درهم اطـاعت مـىكردلد و احتـمالاً
 مىكردند و از خـلا مى خوامتـد مـه پارك آتش بعـيرد. سالها كذـثـت و يك كـى درياره روابط انــانى چيز ياد كرنتم ر كمى سياستمدار شـدم و كـى آموختم كه مسـائل را از ديد ديكُران بيـنم. از آن موتع به بعد به جاى دستور دادن يه ديُران، هر وتت آتش افتروختهاى
 (إِـرها خوش مىكذرد مـكر نه؟ ناهار جهه مى خواهيل بیزيد؟ من هـم رتثت جـوان بودم عاشُت آتش روشمن كـردن بـودم، هــنوز هـم ايـن كـار را

## .

دومت دارم، ولى راستشُ اين كار توى بارك خطرناك است. مى دانم كه
















 همديگر مى ديديم و ملاحظه همديطر را میكرديمب.






TYI O آثين دوستيايى

 بدترين سرفها بودم. به جاى آن كه عصبانى شـوم، از ديد او يـه سوضموع نكاه كردم و صـميـمانه از اين كه برايـُ آن همـه دردسر درسـت كرده بردم عذر خراستـم و كفتم ستماٌ من ير دردسرترين مسترى او هستمّ هون اين





 آختر آن ماه هY دلار د باقى را هم بتدريج يرداخت كـم تا حسـابم تـريه

شود.
 متصرل شـما را بخخرد و يا در كار خیرى با ثـمـا شـريك شــود، لحـظهأى

 راقميت ايت اسـت كه جنين كـارى رتت مسىبرد، ولى جـلـوى بسـيارى از


هـم مىدوـد و كفـشتان هـم ديرتر بِاره مى شـود.
 از اين كه وارد دفتر كسى بئوم، ترجيت مى دهـم ملتى در يـادهروى جلوى دفنر او راه بروم و بعد خودد را به جريان كفتگُ با او بيندلزم ا اكر اين كار را


Y

اسـت.ل|
اين حرفها بقلدى از نظر من المـاسـى هسـتند كه بـا خـط ايـرانـيك
مى نويسـم تا رديشان مكث كنيد:



 بابد بدهم كدام الـتـ،


 ساختتن بناى شـغلى خود سـنــ بزركى را نهادهايد.

اهـل

صميمانه سعى كنيد مسـاتل را از د يل د بكُرى بينـيد.

## فصل نهم

## همه چֶه ملى خواهند























 دوستشان داشـته بانشيدر



















TrA O O آتين دومتيابى
 رفتار كتم، بنابراين سـمى كردم دشـمنى او را به دوستتى تبلديل كنم. برايـم




مي:: خانم حجى و چحى. شــما چند هفته قبل برايم ثوشتيل و به خاطرش
از شُسما هــنرنم.

را دارم؟
من: هن بـرأى ثــهما غـريبهام. اسـهم ديـل كـارنتُى اسست. شــها بـه





 دسـت داده بودم و يايل علْرخواهى كنم.







 مي: به ثـــا اطمينان مىددهم كه شـــا يك دهم هن هم از ايِن بـابت

ء 0 دیل كارنگى



 بدهيد.
او: راستش از روشى كه ثــــا با 1 انتقاد مـن بـرخـورد كـرديد خـيلى






بردم تا او را وادار كنم كه برود خود را در رود



 كـابش با نام اخلاق در هـا



 واسطه ترار داده بود تا تزد من حارتى او تُـوند. بـه عهده گرفنت اين شـغنل



 بكتم. همحنين نوشته بـرد مـوقعى كـه در اسـتخلام دولت بـردمّ، بـراى

Try 0 THين دوستيانى








 برايش نوشتم و گفتم من از يأم مادران در اين كونه موارد آكا آماهم، ولى



 حرنها واتعأ متأسفـ استانـا




 روحيه و سـلامتى آن زن را به او بركردانم؟











 در اخنيار هتل بكذارد.














دنكير و دلخور هم نــود.




 برايث مشككل ايجاد خواهند كرد. قبلاً در طول آموزش بارها با با او در اين

Tآنيّن دوستيابى O























 مرسيقىى تات تأثبر خواهد داشتـتي.




 غرييشان كنار بيايد.











 دلارى ضرر خواهيد كرد، ولى در مقايـهـ با العتبار و شــهرت يُّـما ابــاًا ارزش ندارد."









 جون ميدانست كه اين تنها راه كثـاندن او به صحتنه است.

TFI O آين دوستيابس








تشُويق كنـيـ....

اهـل 9

درمورد آرزوها و تظرات ديكران، مملردى نشـان دهيد.

## فصل دهمر

## توسلمى كه همه دوست دارند

من در حاشيه دهكلهه جسى جيمز در ميسورى يـزرك شــدهام و از



 بانكى بيررن بياورند.


 را داشتند. واقعيت اين است كه هده كـمانى كه با آتها مالاتات مـى دكنيد،
 دارند خيرخواه و متواضع يلوره مىكتنـنـ







TFF 0 Tآين دوستياع
انگُيزههاى شريف آنها متومل شُريل."
آيا به كار بردن ايـن روش در مــي

 تهديد كرده برد خانه راخالىى خراهد كرده در حالىى كه طـتَ ترارداد هنوز


اينطرر تمريف كرد:
(اايِن آدمها ايام زمستان راكه كرإنترين فصل سـا








 بنابراين اينظرر حرف زدم: "آقاى دو! داستانتان را شنيلدهام و هنوز باور











ميمرن، جون اين ما هستيم كه تصميم میكيريم كدام يك باشيمب!"


 بـانـد. با
موتمى كه لرد نورث كليف فقيد در روزنامهاى عكـــى از خـودوش



 هابِ نكيد. مادرم آن را دوسـت نداردر.












 براى خودش كه براى بنگاه خيريه مورد علاقة او او فرستاد.




TFD O آين دوستيایى



 تجربه نـىـينيد؟
 جيدز.اله توماس، يكى از شاكُردان تَلمى من تعريف كـرده امست،، لذت بريد.

 صورتحسـاب اعتراض ندامشتـد ولى ادها مىكردند كه بيضى از هزينه ها اضضافى حساب شدهاند. در هرحال، مشترى لیاى قرإرداد را امضا كرده برد و در نتيجه، شركت مى دانــت كه حت با اوسـت و همين را هم مىگقت و امُتباهس هـم همين بود.

 مقصد خود رسيدند؟


 مى مند، بوضـوح بيان كردند.

 F. Fتيجه جه شد؟ بحث دركرفت.













 خرددارى كرده استا

 كه مبرای از خطاستا





اتتظارش را داشيتند، گرش كردمر.









TFY O أين دوستيابى
هركس ديعرى مىتوانيد انجام بدهيلد و درباره اتوميـلتان بهتر از هر كسيى


 كرد."
آيا او توانست يول صورتحـــابها را بگيرد؟ البته كه توانست و بسـيار عالى هم توانست. مبلغ صورتحـــابها بين ه ا تا ه
 ينج تاى ديعر كل صورتحسـابها را يرداخت
 مانیين فروختّمَ.

آقاى توماس مىىكويد:


 درستكارند و دلشـان مى خراهد به تعهداتـــان عـل كنـند. امستثنا در ايـن


 مى دهند.
اهـل •1

به انكيزءهاى شريفتر متوسل شويل.

فصل يازدهم
فيلمها همين كار را مى كنند. تلويزيون همين
كار را مىكند. شما جرا اين كار را نمى كنيد؟

جندين سال يـئ، نثريه ايوتينتى بولتن فيلادلفيا يكباره بـا سـيـل



 ولى جيكوتها







 كنتكر، حت مطلب را ادا ادرا برد.
اين روزها بايد نهايشّى عمل كرد. يـان حقيقت بثهايى كافى نيست.

Tf9 O آيُن درستيابي
بايد حقيقت را روشُنء جالب و دراماتيكَ بيان كرد. بايد از نمايش امتفاده
 اكُر مى خراهيد توجه ديگُران را جلب كـيـلـ، بايد همين كار را بكنيد.






 آنجا خواهيد ديد كه هطور يكى داروى آنتى اسيلدى رنئُ اسيلد داخل لونه







 امر مردم را وادار به خريد ميكند


 مىگريد كه چطور با يكى تمايش دراماتيكى توانست فررشُ كند.


 اين را كه كُفتم يك مشـت بول خرد كف مغازه ريختم. بلاغاصله توجه ار

## .








 ولى باهزار يُكل تمايشـى ديكر مىتوانيم دراماتيك إيجاد كنـيم.
نمايشى كردن كارهايى كه ميخواهيد با بعجهها هم بكنيد بـيـيار مفيد















 وتت نلارد كه من به ديدنثّى بروم، دلى بـيـار مهم اسـت كه بـوانم بـا او

TO1 آين دوستيامى
حرف بزنم. يكى فرم نامه رسمى و ياكتى كه روى آن آدرس خودم رانوشــــه
 متثـ أش بخواهد كه آن را بِركند و نامه را به من بركُردانذ. در تـامه نـرم آَده برد:
 دتيقه از وتتم رادر قبل از ظهر / بعدازظهر بيينم. مىتوانم اختيار شـما بڭذارم.

نامه را در ساعت يازده صبح تحويل دادم و ساعـت با بعداز


 صستبت كرديم و مسائل من حل شـــد اكر موضوع ملاتاّت با او را به شـكـل تمايثى دردياورده بودم، حالا حالاها بايد متظر ملاقات با او مى ماتدم.ه
 شركت او اخخيرأ تحقيت هفصلى درباره نوعى كرم صورتى انجام درا داده بود. لازم بود كه فورأ درباره شـركت رقيب در بازار كزارششى تهيه شُود. هدير آن






 را ندادم و سـمى كردم موضوع را به شَكلى نمايشى درآردم. همين كه وارد



هـه ايـن كـردها را مـى شـناخت، خـون رقَيب او بـودند. روى هـريك از

 تعريف مىكرد. "تنيجه جـه شـدب"






داشتـتم هنوز حرن مىزديم.
 فن نمايشى صشبت كردن استفاده كرده بودم و مىيـينيد كه مرضوع جريّلر فرق كرد.

اصل 11

نظرات خود را بي شكل نـا يشى نشـان دهيد.

## فصل دوازدهم

## موقعى كه هيج خيز ديقرى كارسر نمى التد اين يكى را امتحان كنيد

جارلز ـُواب از مدير يكى از كارخانههايش كه اقراد شي
 تمىتوانى كاركانت را وادار كنى كه ذرست كـار كـنـدْ جواب داد:






كاركر جواب داد: هششى بار.ه
















ميل به برترى طلبى اتلاش و وبارزها رقيب را الز ميدان به دركردن!! اين












 آَدهايايى امتا
كدام مبارزهاى بالاتر از غلبه بر اين كرنه ترسهاستْ


آئين دوستيابى 0 HD






لاوز مقابل او ايستاده اسميتت با شـوخ طبعى كفتى:


لاوز خــكـث زد. او از خطرات سينگى سينـُ خبر داشت. ايت كـار





لبحنـل زد و كفت:







 مىگّريد:


|مـتاهـ
 حوف موافت است. او عديقاً در طرز برخورد هزارِان تن از انراد از جحمله

وهr 0 ديل كارنیى









 ههم جلوهكردن، انكيزه يزركى استـ.

## | امل 1 |

حس مبارزهطلبى را در انسانها برانكيزيد.

دو يكعكلام

اصـل
بهترين راه استفاده از بحت: اججتناب از آن است.

Y اصـل

مىكنـ، 1
اوشتباه

اصـل
اكر حت با شــما نيست، سريع و مؤكد آن را بيذِيريل.

امسل
با روشى دوستانه آغاز كيـيل.

امسل
سـايرين را بـ مرحلهاى بكثـانيد كه فورأ ابله، بلها بكويتد

اصـل 9
بكُذاريل ديعران هر چه دلشـان مى خحواهد حرف بزنتد

V اصـل
 خود شـان اسـت

اهسل


اهـل 9
درمورد آرزوها و تظرات ديگران، هـلردى تشان دهيل.

اههل 1
به انكيزههاى شـريفتر متوسل شويد.

اصهل 11
نظرات خود را به شكل تما يشثى نشان دهيل.
| | 1
حس مبارزهلبى دا در انــانها برانكيزيد.

## بخش هحهارم

## رهبر باشيل: <br> جكّونه مىكوان مردم وا عوض بدون آن كه احساس اهانت يا بيزاوى هننل؟

## فصل اول

اسر مى خواهيد ايراد بتير يد، راهش اين است

يكى از دوستان من در دوره رياست جمهورى كالوين كوليج، يكى


 هـــــد





.
روش او احتمالاً زيادى آثشكار بود، رلى از نظر روانشـنـاسـى عيبى











 بود. او كنت:




 نقطهنظرهايى كه من در اختيارتاني ميكنارم متن ديكرى بنريسـيد و و آن را


 انتخاباتى شُمد.

طنز از آَنها نآم ممبرد. (مترجم)

## آئين دوستيابى O






 بسسانداز كند.
نامه در تارنخ צ Y آوريل




 بودند لِينكلن را بزور از كاخ سفيد يـرون كنـد. لِــلكن در اين تامه نوشتـ

 غـبار و تاريكى ر رير هرج و مرجى نوئتَه شـد.




 آرى اشتباهات ار فاسش بودند، ولى لينكلن با اين لحت از آ آنها نـام

 به كار برد.
أِين نامهأى امست كه خطاب به زَنرالْ هوكر نوشته شُـلـه امست:

## 48 O

من شُدا را نرمانده ارتش يوتوماكى كردم. اليته ايـن كـار را






 ارزشمند وگرانبهايى اسست.
شُدا جاهطلبيد كه اگُر بتوان حلـ و مـرز آن را حـفظ كـرده



 شريفترين برادران افـسر خود ظلم كرديل.




 همين دليل ريسكى مىكنم و ديكـاتورمآبانه هنين دستورى میدهـمر.







آئن دوستِيابى O ب\&

$$
\begin{aligned}
& \text { باشـّه، مى رخوامب كمكــان كنم كه أين روحيه را از بين بيربد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كنيد و خـستكىنابذير ر شـجاعاته به بيشّ بروبد و به ملت }
\end{aligned}
$$



 ترار بود شركت واركى در تاريخ معينى يكـ سـا




 هنگفت، آن هم به خاطر يكـ نفر؟ از راههاى دور تلفن شـد. بحتها

برنزى را مر جاى خردش ينــانلـ.



مقاطعه كار با تعجب نگاهث كرد وكفت:

$$
\begin{aligned}
& \text { a. الها نـى } \\
& \text { آتاى كا كفت: }
\end{aligned}
$$


 | اسـم خودتان امـت

# Orsf 0 ديلكارنیى 

مقاطعه كار كفت:

و بعد با علاقة دنتر را بررسى كرد و و با فرور كفت:






|مـت
مقاطعه كار كفت:







 نياورده بود. بعـ از ناها اهار يـيـانكار كِنت:






 بكِبر| استفاده كرده بود بـ تيجهي مى دسيد.

TsA O آينّ دوستيانس


 ااخيراً خانم جوانى را الستخلا




 است و با اين كه بارها و بارها برايش توضيح دادهام، نمىتواند اين اين كار را بكتد. ار بايد برود.



 اين كه رفتارش با مشتريها ابن تدر دومـتانه و صـميمانه بـود ر از دقتـت






 را مىكثـد. يكـ رهبر هم بايد اين روش را بداند.

## اصل 1

با تحسين و تلردانى صــيمانه شـروع كنيل.

فصل دوم
جكّونه انتقاد كنيم 9 طرف مقابل هم
به خاطر اين كار از ما متنفر نشود









 مىتوانيد؟



 داشتند گل مىكفتند و كل مى شُتيدند. واناميكر يك كلمه هم حرف نزي نزد.

TSY O TKين دوستيابي









 سد منثـى ها و مسزولين ادارى بڭذنرند.



 مردم را نثـــان دهد، بدون اين كه هخالفتى را برانگـيزد يا كراهثى را به بار آورد.
بسيارى از افراد انتقادتـان را ابتدا با تحسين صميمانهاى كه با كلمه







 ســت انتقاد از شكــت او. در نتيجه عصبى مى شـورد و مـا الحتمالاً به هدن خود كه تنيير برخورد جانى درياره درس خحوإندن امـت نمىرسيـم،



 درسهاى ديكرت بالا يـرى.


 كند توتمات ما را برآردرده سـازد.














 كار كامل باكيزه هـــت يا يا نه.




آينّ دوستيابس 0 \$99
موهايـُـان راكوتاه كنـند.















 كروهان او نمايان ثـده الست.








 مىكنى و اين جور هیزها را بايد بهتر از من بداتى. تو را به خدلا جرا مثل
. 0 rv.




 نورث امريكن ريويو خواهد شُد. به عبارت ديكر از از مقاله تمجيد كـي كرد ور
 ليمان آبوت، نكته را دريانت. متن را با دتت باره كرد د و سيغنرانى را بدرن يادداشُت و دستنريُتـه انجام دام داد. يكى از مُؤرترين راههاى اصلاوح اغتَباه ديكران همين اسـت.
اهـل r

توجه مردم را به اشتباهاتشان بطور غيرمستقيم جلب كنيد.

## فصل سوم

## ابتدا درباره اشتباهات خودتان حرف بزليد
















تجندان ارزشــمندى نيستص.
از آن موتع به بعد هروقت مى
 شاهد استت كه اين اشثتباه ايداُ بـدتر از بــيـارى از اثـتباهاتى كه من مرتكـب
 اين كار نقط با تجربه ممككن امــت و تو تو خيلى بهتر از از من در مــن نـريزده

















 كتاب را باز كردم و صفتهالى راكه آن لغت در در آن بود آن آوردم.


 حرفهایى نيـتيم."


Tئِن دوستيايلى 0



 وحشى هالم را مطـِّع و منقاد كند.








 شود و حرنهايى نظير اينـي






 توصيه كرده است كه اين مزخرفات را بكريل. نون بولر بر اعـراضر اضر كـرد و كفت:


 جهه امتتباه بزركى كرده است. قِصر جوش آوردد و فرياد زد:

اتر نكر مىكنى من خرى هستم كه مىتوانم مزخرغاتى بكـويم كـه



 معرجزه عمل كرد و با احترام كغت:







 كار بـايند.

 اشتياق كفت:








 به عبارت ساده، تحسين و تمجبد از ديعرى و وبالابر دن أو، قيصرى را

TVA 0 آينّ دوستيای












 آزارم ميدهد و اكر او به سيكار ممتاد نشود، هطور سالهاي سالى سال از من يـش است.



 ندارد بكشـد

 يكـ رهبر خرب از اين اصل يـرويى مىكند:

## امـل

تبل از انتقاد از ديكران درباره اششتباهات خود حرن بزنيد

## فصل خهارم

## هيجكس دوست نلارد به او دستور بدهند

يكى بار اين بخت را داشتّم كه با دوشيره آيدا تاربل رنـيس انـجمن

























 آن كلاس به هر شـكل مـدكن اسباب درددر مربیى شـدهاند و يكى جورى آزارش مى دهند.



 برمى دأشت و او و همكلاسىى هايش عصبى نـى شـدند و كينه او را يه دل نـىـركرفتن. دستورى را به شـكل بِرستى مطرح كردن، هـ آن را دلِّذيرتر مىكـد




 فرصت داده شمد كه قرارداد بسيار بزركى را با با كسى ببندد، كاملاً مطكئن
 قطعات موزد نظر را تحويل دهد.



## rin 0 ديلكارنىى










 يك رهبر باشعور از اين روش امتفاده ميكندا.....

## امل

> به جاى مستقيـاً دستوردادن، خواستان را به شكل سؤال مطرح كثيد.

## بتَداريد ديترى آبروى خود را حفظ كند

مـالهها تَل شركت جنرال الكتريكى با موضوع ظريف جابـر جابه جا كردن






 كـى ديگرى را رنيس حسـابدارى كردند.







 نمىكيم كه حطور غرور ديعُران را جريحهدأر مىكتيم. درحالى كه نـطط
-

 دنمه ديگُر كه با موقعيت نأجور اجراى يكى از كاركـان

 قتسمخورده نقل مىكتم) او مى













 نحوه: كار تك تكى آنها را در طول دوره همكاريشـان با شركتمان بـررسى







|A1 O انـن

تمى خواهل شـها ترامو شـهان كتيـلـ"



 در يكى از جلنــات كالو ماء دوتن از اعضاى كلاّس درباره تأثيرات منفى خرده گـرى در مقابل تأثيرات هيبت آبرودارى بحث كردند.
 داد به إيت شُشل صـحبت كرد:
 شَركت سـؤالالت صـريح و دتيقىى از يكى از سريرسـتان توليلـ درباره يكى از






 آن موتّ به بمد أبدأ به درد شركت ما نخورد. هتلد ماه بعل أمتعفا داد و يـه ثركت رتيـب رنت و محدانم كه در آنجا بــيار موفتّ است.هِ








## OM. 0 دير كارنאى











 اططمينان داردكه تحقيف مجدا










 يك انــان، جنايت استـ، يكـ رهبر واتمى هميشه اين اصل را مرامات مىكند....

## اصل ه ها

بكناريد ديكرى آبروى خود را حفظ كند.

## فصل ششم

## جحَّونه افراد رابراى موفق شدن ترغيب كنيم






 برآمده است.









 رجود اين، اغلب ما هميثه آمادهايم كه ياد مرد انتقاد را با بـ سوى وجرد

O PAq
هم بدميم و كم وبيش از اين كه به همنوع خرد كَرماى تحسين و تمجيد را بيخثيمب، اكراه داريم.





 صدايت مثل بادى اسـت كه از وسط ير يرده كركره مى وزدد.




















TAS O TA
 جشـههايش جارى برد برد.









 بزند. مادر او در خانهاي كلفتى میكردرد. ابتدأ از كوره دررفتا بعد


 زندگى كند. مدير مدرسهـ سـابِشف او را كمى تحسين كرد و به او او اطمينان
 يـئنهاد كرد دملم شُود. اين تحسين آَينده بِسر را عوض كود ر ر باعث شـد او او تأثيرى عميق بر










 فرياد زدن بر سر آنهامـت و مثل همه خانوادهها، بیهـها هاى آنها هـم بعد از




گرنته بود، براى حل اين مسائل استفاده كند. او مىكريدئ








 بيثتر از كارهاى المُتباهتـان بود






 بلـهـ.
وتشى آقاى روبر اين موضوع را فهميد، ثـخصاً به جايخانه رفت و با

TAV 0 Tآين دوستـيابي
آن كاركر كفتعو كرد. او به مرد جوان كفت كه از بمضى از كارهايى كـ انجام

 ارزثــــنــ بوده است و او مى خواهلد كه همجنان به همكارى بـا او ادامـه







 مى شـد.









 وجود خود را كئف كنئل، خيلى بيــيتر از تغيير دادن مردم براى آتها كار



0 ديركارنىى
ويليام جيمز. يكى از برجستهترين روانشيناسان و فيلـسوفان امريكا توجه كتيد:




 الستفاده نمىكتند.


 تشويت ديعُران و الهام بتشـيـدن به آنها يا تشـخيص امكانات و المتعلدادهانى بالقوه آثهاست.
استعلداد و توانايى با انتقاد يـرُمرده مـى مى دهل. براى آتكه بتوانيد به شـكـل مؤثرترى مردم را رهبرى كــيـد ايـن اصـل را به كار كيريد...

> اصـل \&

## فصل هفتم

## انسانها را با نام نيكو بخوانيد






 صميمانهاي را انجام داد و بها إو كِت












مكانيك جططر میتوانست كارى بائينتر از آنجه كه در كذشته انجام داده بود، انجام دهل.

ساموئل وكلين، رينيس كارخانه لكرموتيوسازى بالدورين ميكويد:





 كه داريد.


بىاعتبارند.














كس نمـىتواند مـسخره كند. از آن ردز به بعده ستى ديكـران هــم اهـتبار




 خواهد كرد. يكى جمله كوتاه، كل زندكَى او را تَتيير داد.
 ار متحرل شد.




 شركتش بركّردد و دوباره سعى خرد را را بكند. او به مدير بازاريابى كفت: الاجك! أمروز صبع كه از اينجا رنتم فهميدم كه به تو تو تصوبر كاملمى از

 حرف سساب كُوش كنى ر اكُر تانع شُدى عقيلهات را عوض كنى، احترام كذاثـتهام آيا جك درـاره به حرنهاى او گوثى مىكرد؟ خـير! تا به او اهـتبار د. ارزش نمىبحشـيله، أين كار را نمىكرده



 نمىتوانست خيلى اظلهارنظر دقيقى بكند.


اين مضمون يرایى زنى كه دو بار در هفته مى آمد و مطب او را تميز ممكرد،







دكر فيتزهون مىيكويد:













 فقط كُوئى مى دادند. او نقط بد رنتار نبود، بلكه تظم همـ جا جا را هم به هم

مىزدد. در كلاس آرام نمىگرنت، با يسرها دعرا مـكرده، دستر ها را اذيت



 كه به شُاكردانث خرشامد كفت، از هر يكى به شـكلى تمريف كردا: الازز،
 خَوب امست.







 رعايت كنيد...

## اصل v

به ديعران اعتبار بلهيد تا براسأس آن سـطع خود و زندكيش را بالا ببرد.

فصل هشتم

## كارى كنيل كه جبران اشتباه Tسان به نظر بوسل






 شيكست و ديگر كمترين علاتهاى به ادامه نداشتمه برانى همين كلاس را











TYA O آثين دوستيابي








 ندارد. در اين صررت به نعاليت مىيردازد و از ينجره زندكّى او، مسحر مر

لاول توماس، هـنر مند به تمام معنى در روابط انسانى أز اين تكنيك










 من كفته شـله بود كه در اين كار استعدادى طبيمى دارم و هـمه خـيز بسيار مـاده امـت.

 وجود اين او به من كَفت كه اكر يكـ زن جـر جوان به او اطمينان نداده برد كه در







 دلّن نمى خواست با بار بازی كند.






 تعريف میكردكه:





























 دلِّير و بسيار آسان و مفرح است.








 كاربردى دامُت. نمايشعاه او جـايزه اول را در ميان نمايــُعاههاى علو م

## ג9 0 ديل كارنگى

مدرسه برد و توانست وارد مــابقات شهر شود و در آنجا در مـبان كـلـ







 زندكيش عوض شـد

بادتان نرود...

## اصل

از تشويق الستفاده كنيد. كارى كينيد كه جبران اشتباه
ساده به نظر برســـ

# فصل نهم <br> كارى كنيد كه مردم ازاين كه خواسته شما را <br> انجام میىدهند خوشحال باشند. 

در سال 1918، أمريكا بهتزده برد. بيش از يكـ سال ميكـئشت و



 كند.

 انجام يك خدمت بزرك و و جاودانه ساختن نام


 خاطراتش مى نريسـد:




....
جلب مىشود و همـه مى خواهند بدانتد او حرا آنجا رنته است.



 شما خوششحال شوند.
وودرو ويلسرن حتى موفعى كه ريلـيام كينزمكآدو رآ دا دعوت كرد كه

















جهان را دكوكون كرد.



## آيُين دومتيابى 0 r.1


 بدرش برایى او تعيين كرده بود انجام دهد





 اكر بعد از آن كه كارث را تمام كردى و ر رقتم ديدم كلايى در باغ با باقى مانده











 را بِـَّيرد، معطوفـ مىكرد.






## rer.r


 برجسبب ها از قلم نيتنتد.
اين مسروليت و عنوان جديلد، بكلى او را عوض كرد و وظايفشّن را
بنحر مطلوبى انجام داد.













 رهبر تأثيركذار بايد اصول زير را براى تغيير برخورد يا رينتار مردم در نظر دأمته باشثد:


r.



أين دوسـابي 0 r.r

> ملاحظه قرار دهيد.

ه. آن منافع را به مـاير خوامسته هاى فرد تعميم دهيد.

 موضوع خاص را مى شـود اين طرر عنوان كرد: طجان


 اين شثكل بيان كنيم: الا





از شُركت، سهم خـود را ادا كردهای.، a







با مـــكل آَن روبرو نخخواهد شُد.

مادهلوحى استت الگر ثكر كتيم با استفاده از اين روبكردهانا، هميـيـه

 برخوردهاى ديتُران را تغيير دهيد و اكر حتى بـا ايـن روئى بـتوانـيـلد ده

Or.f
درصد هم به مونقيتهأى خود بيغزائيُد، به عنـوان يكـ رهـبر ده درصــد

 كارى راكه مى خوأهيد انجام مى دهند....

اهـل 9

ديُران را براى كارى كه مى خواهيد برايتان انجام دهند، خوشـحال كنيد

در يكکكلام
رهبر باشيل:

كار رهبر اغلب عوض كردن برخورد و رفتار مردمش است. براى انجام اين كار
پيشنهادهاى زير را ارائه مىى كنيه:
اهـل
با تحسين و تدردانى مـيـيانه شروع كنبد

اهـل
توجه مردم را بـ اشتجاهاتشان بطور فيرمستقيم جلب كنيد
اصل
تبل از انتقاد از ديحران درباره اشتباهات خود حرن برنيد

اهـل
به جاى مستقيهأ دسـور دادن، خواستـان را بـ ثـكل
سؤال طرح كنيد

اهـل ه
بكذاريد ديكرى آبروى خود را حفظ كـد

$$
\begin{aligned}
& \text { اصحل } 9 \\
& \text { كوجكترين بيـرنت را نيز در ديكران تحــين كيد. در } \\
& \text { تحسين خود صميمى د سخیى باثيد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اصل } \\
& \text { بد ديعران امتبار بدميد تا براساس آن سطع خود و زندكيـش } \\
& \text { دا بالا بيرد } \\
& \text { اصل } \\
& \text { از تشويق امتفاده كنيد. كارى كيد كـ جبران اششباه ساده } \\
& \text { بـ نظر برسـد }
\end{aligned}
$$

اصل 9
ديكران را براى كارى كى مى خواميد برايتان اتجام بدمند، خوششحال كنيد

## ميان بُرى به

اين اطلاعات شُرح حال كونه در باره ديل كارنگى برای مقدمده جابِ







 باششند.
 يا نمايش خصرصى كلاركي كـيل؟
 شب تبل اصـلامهـاى را در نشـريه تيويورك سـان ديـده بـودند بـه ايـن مضـون:

> مسخن كفتن مؤ ثر را بيـموزيد براى رمبوى آماده شويد








 دورهاى كه ترار بود مؤمسسه ديل كارنگّى بركّزار كر كند.













 تعلِيهات بزركـــالان و مدارس Y.M.C.A در ظرـــ دوسال تحقيقى را انجام دادند.
 دومين خراسـت آتها، مهارت در ايجاد روانبط انـسانى سـانـيا


أكين دوستيايس 0 P.



بلافاصـله در كار، تماسهایى اجتمـاعى و خانواده به كار بـر برند. اين بود چیيزى كه بزركــالان در بيى آموختن آن بودند. خبا بعدى؟
كسانى كه تحقيت را انجام مى دادند كُفتند:


بعد نگأهى به دور و برشان كردند و عقب يكـ كـأب درسـى در اين
 كند مسـانلشان را در روابط انسـانى سل كـتـد
 رياضيات عالى يعنى عنارنـى كه متو صنط مردم صنار هم برایى آنها ارزشُ










 و مدارایى با مردم را دارند و میىتوانـن



-
است.
 كنتاه باشد و وافعاً هم همينط










 مسخنرانى مهمى إيراد كـنـ.














TIl O آئن دلستيايل
كلاسمى احتياج دارى.a

 به ثفس اندكى وارد اتاق شد.








 مى تواتست با او برابرى كند.



 بزند، سنيكينى مىكند.
 نيوجرسىى اتامت داشـتـ. در طرل اين مد
 نمى شـناخت.
 مالِياتى آمل و او كه احساس مىكرد مبلغ مذكرر هادلانه نيست، حسابـى

 مرش كُّاشت و به انجمن شهر رنت ر دتى دلش را سر آنها خالى كرد








 يرداخت كرد.












 براى ناهار دعرتش میكردند و معذرت مى خواستند كه مصلّع اوتانت او میشـوند.

 قرار مىكيرد. و كسى كه مىتواند به شككل دلبذيرى صحبت كند يـيرسته

Tir 0 Tir
برای توانايى هايى كه دارد، اعتبار خوبى كسبـ مىكند.









 ماه روز ر شبب به حرفهايشان كوش كرئ كرده باشد.












 تعمير مىكرد، بعدها به لند



## جاء O ديلكارنعى

از موفقيتهاى من حاصل تعاليم ديل كارنیى است.






 مى انتاد.
















 هـتـند كه روى مردم تأثير بكذارند وكـي


آتين دوستِياكـ O OLS






شـكــت مى خورد.







 تبرامكا رفت و خودش را روى تختش انداخت و ويا يأس مطللت هاى هاى













از مغازهاش برمىداشـتـ، آنها را به كاركران راهآهن مى فروخت و برلش را به كهيانى آرمور تحويل مىداديا.


 به تطارى كه راه افتاده بود، مى مرساند.




















 وتتى تبول نكردند براى تدريس شبى دو دلار بهاو بدهـند، او تبولكرد در

Tiv O آتين دوستياع









 انجمن Y.M.C.A، انجمن بانكدار ها و انجمن اعتبار ملى امريكا شـد






 راه بدست آوردن اعتهاد به نفس اين أمـت كه كار هايـى را ركه از آنها
 گذإشَهـايد ثبت كنيد.
بـابراين ار اعضاى كــلاسـن را وادار مـيكرد هـربار دربـاره مـطلبى







Orin 0 ديل كارنىى
يفزايند.







 مـوتعى كــه كــلا








 لاول توماس
1959

## انتشارات يـيمان متششر كر ده استا:

ديلكارنكى<br>اـآثين زندکى<br><br>50,<br>



