










据










## 畨类范



宊 ＊＊＊


## دؤتوساختار

## اجتماعى＿اتتصاندى



## درآفريقا









 （instrumentalist）













 مشتر كا بر جمهوري اندونزي حكيومت كنتد، غير قابل تصور استا

 اشاره كرديم، اين است كه ردياني إين مباحث را را در بهث هار جارى در مورد

















 !















 مr




















 دمكراتيكا و ملمى...




 سرمايهد دارى بوروكرات , كمبرادردها در دولت
حضـور دارند...






 ,













به اين ترتيب، اين يكى اصل بنيادين نظرية


 النتاب را مسنله قدرت بولتى مى دانست. بس از



 ماثين الداري - نظامى (يعنى دولت) را صرفا

 ر انتالاب واتعى مرديمى در سطح تاره (اروبـان)





 هردر توجه ترار دهيم.


























 |رارد. اين خزب اعلام










تدرت دولتى نداد. انها استدلال مى كتند كـ بـن








 است. يعنى صاحبان سرمايه، صاهبان درلن ر











 ميرود و نابود مى شود و راه را براي الي اليكارثر






















 بورِذوازيا







 است و آبا مى توان شكـ داثت كه سياست، باززالب زير بناستى)











 آنها از امبرياليسم جهاني، بهُ اين ترتيب حل مى
دولت و طبّه حاكم

اين مستله كه كدام طبته يا طبقات در شـبا




















 (أنها
 استقاكلال در اين كشور رها تدرت كولتى را به دست آت




 قدرت ورلتى براى برمرار كردن سوسياليسم استفاده
 استعهار را بايد مصتنين به مثابه ابزار واتعى يكـ






 "هصهول سياسي" است.












 سوسياليستى را به اجرا درآورد، سرشت طبر طبقاتى



















 از آن ندلرند. أهشأى طبتات بومى مسكن است

سلكار مياتبى ازكاركزاران ولتي وسياستمداران
 طرق مختلف مجبورند مطابِ بامبنافع كلى طبتد






 رزساى دستكاه ادارى انتصابى حزيى در سطورح مختلف وِ رؤساىي دستكاه سركوباه تشـكيلِ مسشود. آنها كاركزاران. يا مستخدمين عاليرتبه
 نيستند. بس هیه كسانى طبته حاكم را تشكيل









 كاثوتسكى كرايش به سوى تمركز امتصاردي را با بـ طور منطقى تعميم داد و نظريم انمر انحصار جهانى , اهد (اتهاديد بين المللم سرمايه مالمى) را مطرح


 سطع جهانى را تثبيت كنتنـا... آنها براي اثبات تز

 , بنيز مستعرات جديد در در الختيار دارد، در در درجه اول




 وجود يكـ نظام واحد توليد إجتمانيى در مـطع


 الجتماعى) در مقياس جهاني وجود دارد.






 نيسّا، بلكه وى بر اين امر تاكيد مى كند كه أنـا




 سى خرانان.



| خوالــت = الستاتغـل سيانسى، يكى از خوالمتـها دمكراتيكى ملت تحت ستم است. اين امر به معناى ايجلا يكـ دولت جديد ملي است اما با به طور <br>  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |

كرد. وى استدلال مى كرد كه تتاضا براى تعيين
 برسميت شناختّن حق ملت تحت ستم براي ايجاد







 حق دمكراتيكا وأساسمي بود ومى بايست مورد
 دراين جدل، موضع لنين درموردو مسئلة معناى
 شرح زير خلاصـ كرد:
 به معنى تاسيس بكـ مولت ملى جدالكانه است.

 - استقلال سيلسى به اين دعنى نيست كه سرمايه مالي، ازادادمه سلطه بـ كشورهمالى مستقل سيوال اين است: امك منظرير لنين ازيكـ





منزله باسخ دادن بـ أنها هم هستـ.


 نظريه منسجمي درمقابل نظريه ماركس ولنين ارائه نسى دهند.
مراخر بايد نظريه يكى ديكر ازموعقين را، كه مطالعاتش عمدتا مربيوط بـ جمهوري متّهد
 كوشيده است تا ازازادامه نتايجى كه نابنودر باكار برد صورى تعليل رابطه \#طبقه مسلط اتتصاديى وطبتد
 وى برايى إينكار، ازاصطلاح جديد






 :







 4، بظر تاندون، استقلال به معنى تغيير حكومت







 ,
 ثرانت لنين استخراج كرده انده لانز است است اشاره










 بنانى امهرياليسس را ناديده مى كيرد و آن را بانبان


 نهازت (مععولى" در بازار آزاد، تضاد ميان كارتلها و تراستها از از يكـ سو و ار صنايعى كـي ثنرز در غهارجوب اتحاديههاى كارتلى متحد
 لنين استدلال مى كرد كد اتثتلافساهى مان مختلف







 بانى بيافريند.
كيهوسكى نيز با اين استدلال كه إدرعصصر






 رنسرنهاى از واآتصاد كرايمى امهرياليستى" رد مى





 ارتجاعي ترين طبقات بومس متحد است هينل
 براى آزادى ملى است. خواست استقال بالى الما








 درباره اشكالل وولت در اين كشُورها، غيرسيك

 سيُسى، در سطح دولت، نمايان مى كرين. -



 مبارزات برأي تدرت و جهه از نظر تأبرى،
 هبهوعه سورالات ديكرى است كه بايدمرردنملي! 0
مشخص ترار كيرد.

米 مشخصات مقالد در مأخذ اصلى:
Issa G. Shivji, «The state in the dominated social formation of Afria: some theoretical issues", in Intemational Social Science Journal, Vol 32, No. 4, 1980. Unesco




 تفسيرهاى فرهت طلباند باز مى كذاري.
تُتيجه

 كنيم. نحست بايد تاكيد كرد كه سرثت طبتاتي شششضص هردولت مصينى را بإيد براساسن تحليل



 شد، أنقدر كلى هـت كه بتوان درباره أنها به بهث
نظرى برواخت.

هـانطور كي ديديمب، موضرعات اصلى، بـر




 روشين است كه يكـ مقوله مستقل بحساب نمهـا آيد.

















 واده مى شود بـ اجرا مر آورده و اتعلال تدرت كرده است. برطبّ نظر فرى هؤد (ططبَه اداره كننده) در




 ابزارمانى اقتصاديى دولت را الز طريق ملى كردن و



 ارتباط با ساير طبقأت اجتـاعى و فقدان منابع براي






 اين طبته بدرن قدرت ور منابع لازم براى تثبيت
 اين طبقه اداره كننده همزمان با با مستحكم كرن إين بإيكاه اتتصادى خرد، كي بواسطه (كستـرش)


 مستقل دهقانانْ و كاركاران را كار كنار كذاردو و هاميان



 إيدولولوزى رخاص خرد را نيز براي توجيه افزايشا

 از كذشتهـ دورن سوسياليسم طبقه اداره كننده در



 است و اين طبقه را ار مر مرتعيت يكـ شريك با بايدر سرمايد داري امبريا طليستم ترار ار داده است.


 خطراتى أين ثبات را تهديد مى كند، خطراتى كـ
 سرمايد دارى دولتى است و در مسُمكلاتى تبلور
 ادامه ثمكارى طبقد اداره كننده با سرمايد داريى متروبل و حنظ , تسترش ط طبته هامى خرد با آن





