یادداشت سردبیر: آرشیوها و حافظه جهانی: سی و نهمین میزگرد تخصصی شورای جهانی آرشیو کوراسائو

رضایی شریف آبادی، سعید

روز یکشنبه 29 آبان‏ماه 1385،برای شرکت در سی و نهمین کنفرانس تخصصی شورای جهانی آرشیو،از طریق آمستردام عازم کوراسائو، محل برگزاری کنفرانس در نزدیکی ونزوئلا شدم.جزیرهء کوراسائو،با وسعت 444 کیلومتر مربع و با جمعیت تقریبی 150 هزار نفری،در قسمت جنوبی دریای کارائیب،با فاصلهء پروازی تقریبا 16 ساعت از تهران،از 20 نوامبر 2006،به مدت یک هفته میزبان شرکت‏کنندگان در بزرگ‏ترین نشست تخصصی آرشیوی در سال جاری میلادی بود.برمبنای اساسنامهء شورای جهانی آرشیو3،کنفرانس تخصصی این شورا (سیترا)،هر ساله با دعوت رسمی و با حضور کادر اجرایی شورا،رؤسای شعب منطقه‏ای شورا،مسئولان و مدیران آرشیوهای ملی،استانی و ایالتی،و بالأخره اعضا و علاقه مندانی که در حال‏حاضر و یا در گذشته مسئولیت اجرایی و یا وظایف آموزشی به عهده داشته‏اند،در گوشه‏ای‏ از جهان برگزار می‏شود.در نشست سی و نهم سیترا،حدود 200 نفر از 75 کشور جهان شرکت کرده بودند که اینجانب نیز به عنوان تنها نمایندهء جمهوری اسلامی ایران،در آن حضور داشتم.هدف اصلی سیترا،بررسی موضوعات مهم راهبردی توسط مسئولان و صاحبنظران حوزهء آرشیو است.

درخور یادآوری است که سازمان اسناد و کتابخانهء ملی جمهوری اسلامی ایران،عضوگروه اصلی‏4شورای جهانی آرشیو است و سالانه‏ مبالغی به عنوان حق عضویت پرداخت می‏کند.این شورا،بالاترین مرجع آرشیوی جهان و سازمانی حرفه‏ای است که بیش از 1400 عضو سازمانی از 190 کشور جهان در آن عضویت دارند.علاوه بر اعضای سازمانی،بیش از 200 آرشیویست علاقه‏مند،با پرداخت حق عضویت‏ سالانه،به‏طور مستقل به عضویت این شورا درآمده‏اند.شورا،همچنین همکاری نزدیکی با یونسکو و سایر سازمانهای غیر دولتی و همسو دارد. هدف اصلی این شورا،عبارت است از:

الف-ارتقای شرایط حفظ و نگهداری،توسعه و دسترس پذیر کردن میراث آرشیوی جهان؛

ب-گسترش همکاری میان دست‏اندرکاران و آرشیویستهای آرشیوهای ملی،انجمنهای حرفه‏ای و آرشیوهای محلی،منطقه‏ای،خصوصی‏ و سایر آرشیویستهای مستقل.

و اما شعار اصلی سی و نهمین نشست تخصصی سیترا5،"سهیم شدن حافظه از مجرای هانی شدن‏6"بود.دلیل انتخاب چنین موضوعی‏ برای سیترای 2006،تأکیدی بود که در نشستهای پیشین سیترا در سالهای 1977،1994 و 1995 بر حافظهء جهانی شده بود.علاوه‏براین،در گزارش منتشرهء سال 1996 یونسکو7،اشاراتی با آمار و ارقام تأسف بار به خسارتهای زیانبار ناشی از جنگ،آتش سوزی،زلزله،سیل و سایر حوادث غیر مترقبه رفته بود که در قرن بیستم به کتابخانه‏ها و آرشیوها وارد آمده بود.یونسکو،همچنین در سال 2002 خطمشی کلی حافظهء جهانی‏8را منتشر کرد.پیش‏فرض برنامهء حافظهء جهانی،این است که بعضی از مجموعه‏های کتابخانه‏ای و میراث اسنادی موجود در آرشیوها، متعلق به همهء جهانیان است و یونسکو،باید همانگونه که تعدادی از بناهای تاریخی را به عنوان‏"میراث جهانی‏"9در فهرست خود آورده،برای‏ این‏گونه منابع ارزشمند فرهنگی نیز،فهرستی جهانی فراهم کند تا با حمایت مادی و معنوی از آنها،شرایط دسترسی و بهره‏برداری برابر برای‏ جهانیان فراهم گردد.

سیترای 2006،غروب دوشنبه 20 نوامبر/29 آبان 85،در هتل هیلتون کوراسائو در جوار مرکز جهانی تجارت‏10،محل اصلی کنفرانس، با چند سخنرانی رسما افتتاح شد.روزهای سه شنبه و چهار شنبه 21 و 22 نوامبر،جلسات صبح و بعدازظهر در مرکز جهانی تجارت ادامه یافت. در نشستهای صبح،سخنرانان به بیان موضوعات مورد علاقهء همهء آرشیویستها و پیشرفتهای حاصله در حوزهء آرشیو پرداختند.شماری از سخنرانان نیز،به بازگو کردن تجارب ارزشمند خود در زمینهء گردآوری و ساماندهی آرشیوها بویژه ساماندهی اسناد فرهنگی و اجتماعی‏ پرداخته،آن را با دیگران سهیم شدند.البته بیش‏تر سخنرانان،بر اهمیت جهانی سازی دسترسی به اسناد آرشیوی تأکید کردند.

در نشستهای تخصصی بعدازظهر،در 15 گروه جداگانه،به‏طور همزمان شرکت‏کنندگان راجع به موضوعات مهمی که برای طرح در قطعنامهء پایانی مفید می‏دانستند.شرکت کردند.اینجانب نیز در کار گروهی شرکت داشتم که به مسائل حفظ و نگهداری منابع آرشیوی در محیط شبکه می‏پرداخت.راس گیبس‏11،مدیر آرشیو ملی استرالیا،مسئولیت هماهنگی و جمع‏بندی مطالب ارائه کردهء اعضای گروه و انعکاس آن‏ را به تنظیم‏کنندگان قطعنامهء پایانی،بر عهده داشت.

سیترای 2006،در پایان کار خود قطعنامه‏ای صادر کرد.دو ماده از سیزده مادهء این قطعنامه،دربارهء نقش آرشیویستها در حفظ ونگهداشت‏ حافظهء ملتهاست.در دو مادهء دیگر قطعنامه،از یونسکو خواسته شده تا از طرحهای مربوط به حفظ میراث آرشیوی کشورها حمایت کند.مواد دیگر قطعنامه،شامل موضوعاتی دربارهء سنت شفاهی،سهیم شدن منابع آرشیوی از طریق شبکه،آرشیوهای خصوصی و آرشیوهای دیداری‏ و شنیداری می‏شود.

روی‏هم‏رفته،در سیترای 2006،این فرصت را در اختیارم گذاشت تا علاوه بر آشنایی با مسائل و دغدغه‏های روز سایر آرشیویستها و همچنین شرکت فعال در بحثهای تخصصی،رایزنیهایی با همکارانم از اقصا نقاط جهان برای گسترش همکاریها داشته باشم.درخور یادآوری‏ است که ایران،ریاست شعبهء جنوب و غرب آسیای شورای جهانی آرشیو(سواربیکا)12را به عهده دارد و کشورهای عضو،انتظار تحرک‏ بیش‏تری برای حضور سورابیکا در تصمیمات جهانی و منطقه‏ای دارند.

کلام آخر اینکه،احساس می‏کنم سایر آرشیویستهای شرکت‏کننده نیز،جهانی سازی را نوعی گسترش همکاریها و سهیم شدن جهانی‏ تجارب و میراث موجود در گنجینه‏های اسناد کشورها می‏دانند.بدون هیچگونه تردیدی،آرشیویستها،حافظان میراث اسنادی و فرهنگ بومی‏ خود هستند؛فرهنگی که متشکل از سنتها،نظامهای اعتقادی و رفتارهاست.فرهنگ بومی بیانگر تاریخ،مذهب،هویت قومی،زبان و ملیت افراد است.بنابراین،دیدگاه آرشیویستها نسبت به موضوع حافظهء جهانی و سهیم شدن آن از مجرای جهانی سازی،دیدگاهی متفاوت از دیدگاه‏ سیاستمداران سلطه طلب است.