## زَان كَبْل <br> | ألا

## مهر



انقلاب صنعتى قرون وسطا


# كتاب ترجـبـاكى أسـت از <br> La révolution industrielle du Moyen Age <br> Jean Gimpel <br> Edition du Seuil, Paris, 1975 



انقلاب صنعتى قرون وسطا
رُّن
ترجمة ههدى ستابابى
طرح جلداز مهدى ستحابى

r. r. r.

كليه حقوق براي نشر مركز متحفوظ استا است

Ififf كديستى



# انقلاب صنعتى قرون وسطا 

رُانگَمِيل

ترجمئ مهدى سحابى

نشرمركز



| 14. | مرد تنهايىى به نام والينكّفورد ........ |
| :---: | :---: |
| lfr | خانوادهُ دوندى . . . . . . . . . |
| 148 | جزئيات ماشين شكّرفّ دیى دونىى |
| 101 | برداشت تازهاى از |
| 100 | نوآورى فكرى ... |
| 100 |  |
| 101 | رنسانس سده |
| 191 | كانونهایى دانتى: شار تر، |
| 190 | يك الستاد: رابرت |
| 19 V | رالجر بيكن |
| IVr | پير دو هاريكور: استا |
| iv9 | دانئث در خدمت دريانوردى . |
| 189 | دور هُ بدبختِّى |
| $1 v 9$ | بحران مسيحيت |
| 111 | جادوكرى |
| NAr | جنكّهاى صليبى |
| lay | قحطى .... |
| 1AV | طاعون |
| 197 | بهبود زندكى برخى قـى قـرها |
| 190 | شورشههای دهقانى . |
| $19 v$ | كاهش ارزش پول |
| Y.T | جنگّ صد ساله . |
| $r \cdot Q$ | بيلان تكنولوزى .... |
| YII |  |
| YYV | كاهنامه |

## ياددانُت مترجم



 نوعى تازگى غيرمنتظره و جاذبها














 روزمره، خواه ناخواه مايهُ برخى تداهي



فنون را با نظريات ماوراءطبيعى مى نماياند، دورهاى در اروياكه نه نقط كارِ



 گـترده سلكى سيسترسسى است كه كه در كتاب دربارهاش گفته خرواهد شُد.
 مـختلف درباره نظم تازة اقتصادى و اجتماعىى كثور جريان دأشتا



 عقبماندگى نيز هطرح بود خواه ناخواه بحث بيشينه هأى فنى و صنعتى و














 منابـع ديگر، بويزّه يونانى، ترجمه و تفسير كرده بو دنل.
 اسـلام) در اين دوره را از بسيارى جهات مىتوان عكس وضع وراتيتى در نظر
 كسب دستاوردهاى فر هنگّهاي در آن زمان پيشُر فتهتر، و باكاربرد منظم و
 خويش را هحكـم كرد. هيشّرفتهای علمى مشرت (جهان اسالامه هنل) و ابداعات فنى آن (چین) افتههاى تازهاى را در برابر غربيان میگثـود كه هــراه با مساعدت برخحى عوامل تاربخى ديگر، ماننل رشد جمهيت و



 بود، براى مقاصل كاملاً عهلى و به صـورت منظم و سـازمان يافته، آن هـم بـ






 بالنلده آن بود در مساشـيب تتحجر علمىى و صنعتى است. نظريه بلـيع
 تييشرفت فنون نيز ماننـ خود تارينخ حالت تحرخهاى دارد. تهدن غرب اين




 تمدن غربى بس از گذراندان دورا
















## رييشگَفتار





 فأوستى" به زودى "امانتد نمادهاى باشـكوه هر فرهنگ ارو به انحطاطى]




 بيش از اننالاب صنعنى قرن هجدهم و بيث از رنسانس ايتاليا با يك
 در سدههاى يازده تا سيزده ميلادى، اروبٍای غربیى شـا بسيار يررونق از نعاليتهاى تكنولوزى بود كه مىتوان آن آن را يكى از بارآورترين دوره هاى تاريخ انختراعات بشـر دانست. تا جايلى كه اگر عنوان
 داده نشُده بود هى شـد آن را به آن دوره داد.

 صنعتى غرب از سال . IVO به بعد و به ويزه با تحول اليالات متات متحده دارد.


خود اجازه دادهام اين دو دوره را با هم مقايسه كنم. تاريخنويس گاهي


 از جمله، افزايش شـلـيل جمعيت بود. تودههاى متحرك كوجيدندند، سرزمينهأى تازهاى را آباد كردند و كاثتتند، و شهرهاى تازها شرايط عمومى اقتصاد به ابتكارهاى خصـوصمى كمـك كرد و موجب



 وجود آوردند. واكتش كارگران شكلهار كار گوناگونى به خود گرفت كه








 ثزوهث برایى يافتن مادههاى اوليّ تازه بالا گرفت و كارگران هـدن موقعيت برجسشثهأى يافتند.



 تنبيههاى اقتصادى با هدنهاى سياسیى به كار كرفته شُ و و مونقيت آميز بود.

بيـغْتُنار






 يافت و بانكهايى ورشكـيته شـدند.


















 شُرح داده است در رسالههانى فنى بيشن از او آ آمده بود. حتى امرورز هـم

انقلاب صنعتى ترون وسطا If خيلى كســان اين را ندـى دانند.




 إندازهأى اين نفص را جبران كنم.

## منابع انرثى ارويا


 قرن هجدهـم بر پاية́ آن اوج گرفت. اكتشـافات دورهُ رنسانس تنها نقش
 داشت.
در همهُ زمينهها، در سدههاى ميانه، اروبِا بيثش از هر تهلـن ديگرى



 دستى، و اغلب كار اجبارى بردگان، كرد.

## انرزى رودخانهاى: أسياب

 (اكارخانهاههاى قرون وسطايى آشنا بودند و از نزديك با با آنها سر و كار
 مىىرد. شهريان، از بالاى بلى كه از از درى رودخانه يا آبراهه شُهر شـان



انداختــن آسياهاهى محلـى أستفاده كـرد.










 يك كزارش قرن سيزدهم دربارة نقشّ نيروى آبى در در صومعن















بكى سُدند. - م.

Nت منابع انرزی الروبا
مادق دانسـت، زيرّاكه همهُ اين صو معهها، حتى در كئسورهايى بسيار دور




 مى شـلـ، ساعات كار و مقررات و دستورهاى بسيار خشَكى كه راهبان بايد




مىىكرد.
آب بوأى همه كار
در كارخانههاى صورمعههاى سييسترسى، تولِلد با مواد اولية مسحلى هماهنگُ مى شُد. بلينگونها در بنطقهُ ورووانس فرانسه، در در آسياها تغييراتى داده شـل تا بتوان با آنها زبتون له كرد. در هنطقهاى كه معدن درن آهن داثمت، آّسيا به كار خرد كردن سنگ آهن میى آمل. يا همـانگونه كه در كزارش كلروو آملده است، اگر در جايی هـصصول انگگور خوب نبود آبجو


 دباخى تحرم. بسيار مــكن است كه براى به كار انلاخت







در كــزارش صـومـــه كلـروو چحنــن آمـده اســتا



 درمى آورد كه آرد را الز سبوس جدا مى آسازده. آنگاه به ساختمان ديگر مىرود؛ در ديگها جا مى ارديرد و تن به آتش مى سییارد تا در





 به تناوب بالا و پايين مى.برد و راهبان را از كار سنگين

 تأمين مىكند. بس از آن كه آبَ آين هـهـه هـرخها را با به شنتاب حرشخاند از آن سو كف بر لب بيرون مى ورود؛ گويى كه خرد نيز


 تقيسيم مى شُود و به جانها



 مى گذارد.
دوازده قرن بيشتر، آنتى باتتر شاعر اهل تسالونيكى، كه در زمان

 سخت آسيا آزاد مىكردنل: الادست از تقلاى آسيا بكش ایى زلن، رنج


 تهيه كنتدهُ گزارشُ كلرور و شاعر يونانى هر دو به يك كُونه نيروى آب










 ميتريدات (مهرداد) '، پادشاه بونت، أسيابى بود كه سياهياهيان أرتش رييروز
 آسيابعبارتازيكاخرخاب افقى بود كهنوسهل محورى
 بخار، يعنى معادل نيروى خرى برد كه به خرخى بـي بسته شده باشـد.



 كو جهك را تلمرو خود سـاخت. -م.

در آخرهاى سده اول بيثش ازز ميلاد، مهنديا






















 كند. يعنى مجموع آسيابها • . يك روز ده ساعته در حدود آي
 برخلان كَردانندگّان سلى سيتو، هيجگاه در يى هـانيكى كردن توليد
ri منابع اترزّى اروبيا
 نيروى انسانى بردگان كار مـىكردنذ.






 خواهد افتاد..." در اين مورد، منظور امیراتور از رعيت مردمان آزاد بودنل، نه بر دكالن.




 مهاجمان براي از كار انداختن آسيابها آبگذر را خراب

 كه با جريان آب رود كار مىكرد. بلدينگونه آرد شهر تأمين شد! آّسيابها




 سـاخته شده بود كه ناصلهُ سه نأى آنها از هملـيُّر كمتر از شُشـ كيلومتر



 "اتمركززدايیى" شده بود. ديگُر مجتمعى مانند كارخاتهُ باربغالل سـاخته


 آ قرن يازدهم

- • آسياب كار محىرد.






 برسشغ آتران ويليام فاتح به حلود










منابع انرزّى ارويا
نساليت داتتتند و بمضى شـان هنوز هـم سـريا هستند.


 - هو آسيا، براى هر F









 يك آسيابع را به . فيشنرتون اجاره يك آّسياب به ترتيب ه و Y





 همان هوردتى كه امروزه در بورس انجام


1 - دنبه (Denier) واحد تديمى يول فرانسه و همادل بك دوازدهم سو (BOU) بوده

قديمى ترين هوسسن كاييتاليستىى جهالن بود، تا وسطهاى قرن بيسنتم همجنان فعاليت داشت تا الين كه منلى شُد و در اختيار شركت بر برق دولتى




 (lNf. آسياب خسسارت بيردازد تا بتواند خود آسيابهايى بنا كند.

## محور بادامك

در گاهنامهُ Domesday آملـه است كه در منطقهُ سامرست، اجاره بهاكى دو


 خردكننده آسيا را بالا و وايين محيبرد.




 باشنـد. يكى أز ويزگيهاى تكنولوزي
 تحرل تاريخى اين مرزمين بازی نكرده حالل آن كه استفاده أز محور بادامكى در صنايع قرولن وسطايیى نقشى بنيادى در صنعنى كردن دنياى



غربب داشته امست. امروزه هر خودرويى كه از كارخانه بيرون هى رود به يكـ هحور بادامك مجهر مجز استـ.

 درآمل. در فرانسه، براى نخخستين بار در سندى درياره مـومعهن سـن سوور؛













 است. نيز هيدانيم كه در سال ITVY ميلادى، در بو بولونياى ايتاليا، حرخابى برایى تافتن ابريشيم وجود داشته استّ.





 ذابيانر در ايتاليا كار مىكردهاند، در نرانسده، قديدىترين آسياب كاغذ










 هى توانست جاى • Y كاركر مالْده را بگيرد.

اعتصاب: مبارزه با انحصصار









 لندن، خرج كرده بود. براى جبران اين اين هزيته، او و و جانثينينانش ساكنانان

 اسقف اعتنايى نكردند و بافتهمايئشان را خودشان مىماليدند، بى آنكه


 دهكده مقاومت كردنل و برأى كسانى كه رودردروى مقامات صـات صومـهـ
 به ديلار از سنت آلبانز رفت زتار
 بنابراين بعيد مى نهايد كه از كان











 استفاده از دستگاه مكانيكى براى مالث بارحيه در انگا سيزدهمم، انقلابىى صنعتى پديد آورد كه برخى مراكز صنيتى رانى را از رونق
 در نتيجه جهرز قرون وسطليى انگليس را تنيير داد. به گفتهٔ كاروس.



مبلادى) .-م.





 اين همه آسياب در قلب شُهر، به راستى آن را با به صورث يكى مجتمع
درمی آورد.







با آسيابَ از اين نوع كار میكرد.
آببند
مهندسان تولوز در جارهجويى برایى توليد كم آسيابهاى شناور رود گارون







 مى خوردند يا اين كه در كنارة رود به كّل مى بنثستيتندا و همين منا بسيارى را به دنبال مى آورد. در آخرهاى سله: دوازدهم، بهندسان

"布












 سد حاثنهايیى مىساختند تا جلو خيزهايى را كه آب با با خود مى آورد بگيرد.

## سدشكنان: ر قابت سر مايهدارى








 نيروى هيدروليك مستّل بود زيرأ بعد از دو تاى ديعر قرار داشتـ.








 كئتى النى مىكردند.











 الجراى حكم خواهان مهلت شدند



 أفتاد، جندين نفر از سهاملاراران دوراد آن جنان دلسرد شـدند

منابِ انرذى ارد؛





 همان آفاز سلده سيزدهم ميلادى، ديكُر در ميان سهاملـاراران كسىى بيدا












 مى دادند. هر آسياب به هئت سهم تقسيم می شـشد كه آن آن را (ااوشور"





 صورت جنسى چرداخخت مى شـد (در مورد آسيابهاى آرد به صورت گـندم)

اما خريدوفروس سهام نقدى بود. سهانمداران آسيابهاى شُسناورى كه در سلا: دوازدهم ميلادى گرد هم آملدند تا درياره: طرح ساخت آبسببند و
 دشوارى درباره آيندهُ شـركت خود بگيرند و از خود ابتكار و آيندهنگرى



 ساخت آسيابها را سهـامدلاران با به عهده بكيرند.
 جچگونگى تقسيم سرد قابل هلاحظهاى انشاره كرد كه امتياز ماهيغيرى الاز „بشت سـد] همراه داشـت. سـد روى رودخانه در عمل به تورى عظيمى مى مانست كه براى ماهيگيرى به آب انداخته شـد







 سهمى از شركت بازاكل يا شركت شـاتو ناربونه را دارا بردند. مسـأله




 رسيدگى مىكردند و گردانندگان شركت را برمىگزيدند. اين مديران

منابع انرزی اروبا









 IV•Y
 آرودند.











 بدين گُونه مهندسان قرن بيستم به كاردانى بيشينينيان خود اداى أحترام كردند.

## انر زیى دريايى

 كارون را مهار كنتد، بلكه مونق شدند


 ههمان جايى بود كه هنوز چندين آسياب قرون وسط وسطايى آنجا كار مىكردند.
آسياب دريايى ــ كه در دوران باستان شـناختاخته نبود ـ نتـاندهـندهُ


 در نزديكى بأيون (فرانسه) و يكى ديگر در وودبريج در مافولك



 شانزدهم 9، در هفدهم | (1، در هجدهم


 مى بستنـد و مردابهايیى مصنوعى بديل مى آوردند كه سطح آنها تا به 9



 تا جرخها به حركت درآيل. عيب اين نوع آسيابها كاملاً بـديهى استا انـ از

منابِ انرزی الروبا
يكـ سو آسيـاب به جزر و مـل دربا وابسته است و بيش أز جنـل ساعت در روز نمى نواند كار كنل؛ از سوى ديگر، ساعتهای كار آسيابان نيز هـواره

 كننـ.

انرزی باد
در سـده دوازدهـم، صنعتگران قرون وسطا بر آن شدند كه انرزى باد را نيز به كار بغير نله در نتيججه نيروى باد را كه موجب

 مسأله جاره خردمندانهاى يافتنند و دستگًاه آمسيا و بادبانهاى آن را را روى
 آمياى دأراى محور عمودى يكـ اختراع غربى باشـد و ربطلى بـ بـ




 خاورميانه به كار گرفته شـلد در اين هكان
نختـتين باداس هايى كه در سـوريده ديلده شـده است

 از سال •1 | (1 ميالادى، بر تعداد سـندهايـى كه به باداس (آسيـاى بادى)

1 - رزين ثرنو، جنگهاى صليبى، انتــارات هانــت باريس.

اشاره دارند بسيار افزوده مىشود. اين آّسياها آن جنانان بردرآمد بودند كه
















وتتى اسقفـ سامسرن خبر يافت كه هربرت آسيايى براى خودش








 شـها متئـكرم كه انئار مى خواهيلد دو باى مرا تطع كنيل. به خود
rv منابع انزرڭى اروبا









 خانه برسيد ما كار آسيايتان را مى سازبم. هربرت، كهر انه از ديدن جهره́ برافروخته اسقف به خود مى لرزبدا رفت و بر به سُستاب
 الز آن كه افراد اسقف سامسـون برسند خودش آّسيا را خراب كرد.






 برداشت.) اجارْنامهأى براساس يك ليره سر قفلى و سه ليره الجارهبهاي




 بـراى خـود بردارنــــــ و عـرف زمان نيز اين حـق را به آنـان مى داد. در

M^ اتقلاب صنعنى نرون وسـطا


 سالخورده آسيابانى میى كرد. مردى خردين رديتا





 اما آسيابان با كستاخى او را سـر جايش نشاند...

## r

## بمرهبردارى از ذخاير كانى








 متر مكعب حجم دارد.





















 اين دهليزها مؤثر بوده امست، زيبرا سنگهاى لازي

















YI بهرهبردارى از ذخاير كانىي
كيلومتر مساوى بوده از اين رو برخوردارى از معدن سنگى در نزديكى





 سنغا به بإى كار راهیى آبى در آن نزديكى ها بيدا میى











 دريافت كه كاركزاران شاه و مقامات كليسايى ضبط كرد





 بار سنگً كاتن




 اين شرح بوده است:
Y ليرهو • ا سوو
Y سو و Y دنيه
هز بنdُ بياده كردن سنگـ از كرجى ها در نزديكى كليسا




 اختصاص دارد. در اين حسابها آمده امت:

YF
r
هز ينه كاركاه آهنگرى معدن
با احتساب آهن خودمان:
هزينهُ كاركاه آهنـُرى اوتن براى تمام سال

 "أز بسيار ديدگاهها، آهن براى بشر از طلا مفيدتر انست. هر چهند كه
 نظم همڭانى را بريا سازند و از خود در برابر دشـمن دفاع كنـنـد؛ دفاع بيگناهان توسط آهن تأمين میشيود و خيرهسرى ثبهكاران را با با آهن



FT Fهرهبردارى از ذخاير كانیى

كار آهن و صنعت جنگّى
 مفرغ، كه در دوره روميان هنوز از آن بسيار استفاده مى آشدل، در قر قرون وسطانا نقنى بسيار جزنُى داشتث. يكى از دلايل كسترش كار كار آهن در در













 شــد نظاميان آنَ زمان هـ از از رمايت آن سر باز زـا زدند.

كار آهن وكشاورزی
در زمينهُ كشاورزى، الرزبابِى اينكه دهقانان قرون وسطا تا چهه اندازه بيستر

 مرسـوم بود. از آنجا كه آهن در آن زمان فلز كميابى بود و ده برابر بهاي
 محىيوشاندنل. اگر دستكم نرك تيغةٌ گاوآهن هاكى سنگين قرون وسطايحى



## آهن و ساختتمان



















 1Yq.


 نيز آمده است. آهن دايلى از جنغلى دين با ولد ساسكس مـى آمدل. آهن

وارداتى بيشتر از السبانيا، گاهى از سـئد و كاهى نيز از نورماندى بود. أين





 معادل YV كيلو فولاد اسبانيايیى به قيمت كيلويى ا دنيه براي (اففزايش


## انر رُى آبى وذوب فلزات

بيشر فتهایى تكنيكى كه در همين دوران در زمينهُ فلزكارى به دست آمد







 ك . . .




 آشنا شدند. به همان گونه كه مفرغ را ذوب مىىكردند مىتوانستند جلدن را














 كه يیثتتر بشَم اضافى خود را مى نروختند.

## مبحتمع فلزكارى سيستر سيى




 الز درختان جنگل براى تأمين سوخت كوره استفاده كنند، الجازهاى كه

























## منشاء قدرت فلزكارى آلمان

 دانوب شـنـاخته نبود. در سال












 يك مركز ههم استتخراج و ذوب ن نقره درآمها









 سوى خود كثيـيد.






 معدنكاران آلمانى را به خدمت كرفتند. اين كثـورها در آن زمان زير يوغ

F4 بهرهبردارى از ذخاير كانى
عشمانى بودند. در تركيه، همهُ اصطلاحات معلنكارى ريشـة آلمانى دارد.


مىكردند.




 بودهاند. از




جز بيريت (سـولفات) مس نيستا بـا عالته شهرياران اروبايح بـه بهرهبردارى از كانها از آنجا ميى آملد كه اين كار بسيار بر سود بود. اين علاقه يك مسأُله حقوقى بنيادى را در يكى آورد: ذخاير زيرزمينى از آن كيست؟ مالكـ زمين يا شهريار ؟ در آخرين سـالهاي امبراتورى روم، معدنها تقريباً هميشه از آن امیراتور بود و به آنها آنهايى كه مالكيت خصصوصى دانُت •ا درصد خراج تعلت میىكرفت. شهرياران قّرون وسطايى اين رسـم رومى را به نفع خود تفسير كردند و درصـل










غنى مـرب و تلمئش مى توانست با كثـورهاى ارويّاى مركزى رقابت كند.

 مىكرد.



 به اين هعدن يرسود علاقمند شـلـ در سال














 ليره سود همراه آورد كه بسيار بيئتر از سود سال

 اين همهـ كارشناسان معدن به جستجو ادامه مى دادند و كم يا بيث به

هـهرهبردارى از ذخاير كانى 01
موفقيتهايى نيز مى رسيدند. در سال ج




فرستاده شد:
 منديپ، در شـرق بريدىى، به ممدنى بسيار فنى از از سرب دست





 مى برند تا در آنجا، در كورهاى كه ثوسط افراد مطمتئن حفاظت
 مباشُر جنابعالى و همحجنين همهُ كارگران معتقدند كه سربا



 صداتى نقره اسـت. اينجانبان همه بر اين عقيدهايـم كه اگر اگر كار اين معدن به درستى انجام گيرد براى آن جتاب و براى هـر هـه ناد ناحيه
 شد، كلوخه ها را بايد در همان محمل دعدن تصفيه كرد تا هزينه
 صرنهجويى شود. كلوخهُ اين معدن يه صورت دانههاى رينى شبيه سن است
معدنكاران سدههاى ميانه به وبثه از بسترهاى سيلابى رودخانهها

النقلاب حنعتى ترون وسطا
بهردبردارى مىكردند. آبب، براى عمليات جستجو و كاوش نمهتى برد، اما هنگامي كه در نصلهاى بارانى و در زمان طغيان رود دخانه دهليزهای



 معدنكار را به كار میگرفت (ماننل مورد معدن دون دون دون در انگّليس)، بسيار



 هيكردنل.

## r

## انقلابكثاورزى

## آب و هوا








 مى داد كه، مثلاً، در انغگليس قرون وسطا، انگور به كونهانى نسبتاًّاكّسترده برورش يابد.

## شيوههاى يزُوهش اقليمى


 در اين راه، دندرو كليماتولوزى (اقليمثنسناسى درختى) يا يا علم بررسى






 - • نمايشگر هزار ترن تاريخ است كه دانتـمـندان اكنون مىتوانند آلن را



 رسـم كند كه در هر ده سالن مورد مطالعه تغييرات اقليمى قابل توجهى را نشُان مى دهـــ .

## سر ما وكّرما



 از • .
 هوای اروبا گرم و خشـكـتر مى شـود. اين دوره از نظر آب و هوا بها بهترين








$\Delta 0$
انفلاب كثـاورزى
 برآورد دقيت ميزان تأثير شرايط بـي كئاورزیى و رشد جمعيتت در اروبِا، در اوايل سلدههاى بيانه، شايل دشوار



 دورها به نسبت زمان حاضر، توفانهای كمترى در درياك (اشـهالن") و در
 پايينتر میرفتـهانل.




 نسبت به ايسلند و ارويا منز وى شـدند و از آذوقه محرووم ماندند. دسته ها هاى


 تفاوت در گرونْنلند بيشتر (ميان Y Y تا $Y$ درجه



 زمين با دشّوارى كمترى شـخم زده شـود و سيس استغادهُ از كاو آهن را نيز



مـكن كرد. در نتيجه، گرمتر شدن هوا به كشُت فلالت كمكـ كرده، درست


 اندازهكيرى تأثبر آبب و هوا بر ميزان محصول و مقدار رشد در رختان، در مناطق كو هستانى آسان استا ميان سالهای ، .





 ارتفاع محلدوه زمينهاى قابل كئـت بالاتتر از امروز بود.

## اسبـ








جاربا در آغاز قرن ييستم حمل مىكرد.
 دقيقى از اهميت نيروى محركى جاريايان را در اختيار ما مى

 محىسسيد، در اسب مىتوانستند بيس از

در مقأيسه با نيم تن كه در دورانذ باستان مجاز اعلام شـده بوده افزائس






















 تنودوزيوس هم ثابت شـد




براى شتر اختراع شـده باشـد، براى نخستين بار در سدهُ هشتّم ميلادى در


 مى شلده اسث، و اين تاريخ نمايانگُر آغاز استفاده از السب در كار كثـاورزى اسـت. در حاشيهُ پردهُ بافته بايو (سـهُ بازددهم) اسبى ديده
















 در همهـ جا شناخته شده است. در كتاب Domesday حنين آمده است كه در منطقهُ هيرنورد انگليس،



(1 YOY







 خودش را به مجموع نيروى اسبهاى ديگر ارابه مى افزايلد. لوفور دنوات،
 نقّسُ اسب در كثـاورزیى قرون وسطا بیى نبرد. اسبـ، كه از ديرباز
 بلكه بطور براكنده به كار كئـاورزى كرفته شـد







 آن يك و نيم برابر بيئتـر از توان ها
 روزى دو ساعت بيئتر از گار كار كند. زُ دوبى در در كتاب إتصاد و ر زندكى روستأيى در الرويایى قرون وسطا مينويسـل:
 كثـاورزى بسيار تندتر أنجام مى شـد و در نتيجه تعداد كارهاى
"يئترى نيز انجام مىگرفت. و همان گونه كه در بردهُ بانته (ابايو)"




 يافتا، زمان آيش كوتاهتر شد ر بازده بذر بالا رفت. اين هده







## توان عضلالمى انسان و حند هار با






 استفاده مى شد اين بود كه در زمينهاى خشكل و ويوك اين منطقه دوسر به خوبى رشـد نمىكردد.








 بزند، زيرا سوهنيـت كاركر مانع از آتن مىشود كه اسب تندتر از كاو حركت

## دانش كنشاورزى

گذنشته از اين داورى نادرست دريارْ







 مى خواستند توليـد زمينهاى خود را بهتر كنند. تنها از رساله والتر هنلى،


 موجب آن، هر نوع سوءاستفاده و خلافت بيشـكاران و مبانـران مجازازات زندان داشـت. اين لايحه بهـ نفع زمينلاراران بزرك بود و و از آن بسـيار استفاده


 كثـاورزی، حقوق و حسـابدارى را به كار گرفتند. اين پاكارشناسانانها در


 دانش فنى خود را بدون شـك در زمانى خراگرفت كه به عـه عنوان مباشر در






 است، روحيهُ انسانى كه همواره آماده بوده است از از نظرياتت نوين، در









## بذر و خرمن








 مى كذاثتتند تا زمين استراحت كند و كود و نضولات حيوانى آن را غنى

سـازد.

## آيشىبندى سله ساله













كاشت بهاره
=

آيش سه سـاله جتند امتياز بديهى دارد و ههمتوين آن اين استـ كه از
 درصل از كل زهين نكاشته باقى مى ماند، حالل آنكه در آيش دو دو داله


 سـى ديگر نعاليتهایى كشـاورزى به نحو بهترى در سرتأسر سال تقسيمـ شود. امتياز ديگر اينكه، باكاشت دوسر به عنوان غله بهاره، خوراكي اسـو

 مجهز كردن خخيت به هجرخ و سـاختن آن به شـكلى بود كه كمابيش أمروزه



 مىكردند كه براى زمينهاى خشَك سوزهُ مديترانه مناسب بوده الما به



 صفحهایى خهيلده در بی آن بود كه يس از شكافتن خاك آن آن را به كنارى








 بود كه شكل سنتى مزرعه تغيير يابد و كشُتزارهاى

 خيش و حيوانهاى آن برآيل. سـرانجام، اختراع رنلده نيز تكميل شد كه كه به

 مرسوم بود ديگر لزومى ندانُـتـت









 دهند: بيشن از ده درصد متن رساله والتر هنلى به اين مسأله اختصاص

دارد. او از جمله به خريد بذر مناسب براى كاشت زمستانى توجه نشان
 كاشت سالانهتان را از بيرون بـخريل. بذرى كه الز زمينى غير از از زمين خودتان مى آيد محصول بيئترى خواهلد داد.هي والتر هنلى نمى

 درستتى گفته مرا درخواهيد يانت.ها از آنجا كه كود و يهن در آن زا زمان بسيار


 از رساللههاى همزمان با او، كه نام نويسندهاشاش معلوم تيست، در اين بار باره

 را از بالاى سـاقه بكتيد و ساقه را بكذاريد تا با بيوسد. اگكر علوفهأى برايتان


 نقاط انتڭليس و فرانسه فراوان يافت ميشى
 در زمان شارلمانى دوباره رواج يانت




 بسيار سخن گفته میى شود و در يكى از آنها با لحنى بسيار جدى آمـده انست


وظيغهاش فافل كنلد. والتر هنلى حسابكرده ومعتقد بودكه • Y ميش هم ارز
 قرون وسطايیى، هيح حيران خانگى مفيدتر از گوسفند نبود: گرشتن را را
 سودآور بود، زيرا در سـده دوازدهم ميلادىی، به دليل رواج هر هـر هـه بيشتر


 تكثير گوسفندانى است كه با دقت بسيار از ميان كله انتخاب مى نــدند.

## 

اما ارزش واقعى گوسفند در يشمشي بود، در أين مورد نيز با النتخاب دقيت








 بهاى هر رأس • •ا سو و 9 دنيه فروخت و تنها بر رأس از آنها تلفـ شئدند. ديرسون در اين كار ^و ليره خرج كرده و
 داشتـ. در نتيجه، تيرى ديرسون در مجـوع ، ، ا ا درصد سود برده

 سرمايهدارى داشتند، سالانه بشـم بيش از " 1 ميليون كوسفند را به كار








 قيجى رفت كه بشمشـشان در حلـورد


 دامبرورى صادراتى متخصص شـده درا بودند. دستكم در انگليس جنينين















سر شـان بسسيار بحثهها درگرنت، و اين به خاطر آرمان روحانى شان نبود كه
 كامل و عملى آرمان خرد بر زندگى اتتصادى كشـور مى گذانشتند!

## مزاوع نمونه لسيستر لسى

 \#ابه دور از زيستگاه آدميانپ" خلوت كننل، در جاهايى دورافـانتاده ساكن شدند، براى حفظ استقلال خود در برانبر دنياى بيرونى و همـجنين براء
 امحراتورى افتصادى درآمل و بر ملديريت بسيار كارساز و تخصص در در













 به پرورش تاك و صدور شراب يرداختنن. بيشّرو اين رشته فعاليت خرد
 بورگونى قرار داشت. راهبان اين صوممعه نخـتين تاكهالى ووزرو راكاشتند

V.

شرابشُناسان تاستهون آنجا بركزار مىشـود. در آلمان، رأهبان صومعة

 روى رود راين رفتوآمل مىكرد و YاO هزار ليتر شـراب توليلى شیشان را به بنكدارهای مححلى، به ويزه در شهر كلن، میرساند. اين رقـم بـبـيار يالا



 آلمان آمروزی زادهٌ قرون وسطلست. فنون تاكدأرى و شترابسازیى اروپا
 مو تاكستانهاى فرانسهه را در نيمهُ دوم سدهُ نوزدهـم نابود نكرد نكرده بو بود اين


 هيج بذرى نمىكارند، هيج خرمنى برنمى دارند و هيت

 پاريس مسود خوبى به دست میى آورند و با آن همهُ خوراكـ و پوشـاكتـان

 ستختگيرترين سلكهاى مسيحيتا به ناكدارى رو آورده باشد. الما بايد دانسست كه شراب برای برگزارى آيين التناول ربانى" واجـب اسـت ور و تا سـده
 مى شـلـ . مقررات بنديكت نديس به راهبان اجازه مى دواد كه اابه مقدار
















 توصيه مىكرده، اغلب دشوار و حتى غيرمدكن بود. در پايان سدهُ











علناً سر به شورش برداشتند؛ زدوخوردهايى دركرفت و حتى كسانى




 خدمت خود درمیى آورند؛ اما مقلار كمى از اين أفراد از عاد ادتها
 خير ترجيح مىدهند، هر كارشمان, با زياددروى همراه است و دريار








 سركشيش دير به أورج خرد رسيد راهب اينايليايى ساليمبنه، در خاطريات
 انگليسىاش







مى خراهند كه جند تطرهاي از آ آب وضويئى را در حشيّمان آنان بجكاند.













 زنده باد ماهى نورماندى زندهباد كُندم اتكليس بنير وكرهأسكابكاتلند.
وليكن، شـراب فرانسهـ.

## رزيهر غذايی






 بررسى مسايل فذايى سدهماى ميانه بيردازند. كسانى بیى ميجّج ترديد

ملدهى شـدهاند كه نعاليت و بريايى اين دوره از تأريخ ارويا نتيجن يكـ رئـيم غذايى عموماً موزون بوده است... لين وايت در كتاب تكنولوزي قرون










 نياز دهعان قرون وسطايى


 سالْهاي • .


 غذاى هر روزه بيماران از سه گردها نانا يكى كلو جهه، يكـ بيمانه نخرد




 زبر هزينهُ مالآهُ قراركاههاى آرلّاه مانوسك، روسبون و بويمراسول را


نشان مىدهد و هم راهبانْ و هم كارگُران غيرروحانى سلك را دربر
مى گيرد.

در جدول ديگرو



 كاهش مىيافت، نسبت اهميت شراب در نزد مسه رسته نيز قابل توجه


بود: \&「 درصد هزينه خوراًى گاوداران قراركاه روسيون به شراب مربوط مىشـد.
دوهين صـررتحصاب به بودجهُ هزينههاك، غذايى دانش آموزان Y

 ميلادى الست.




 يعنى بّا درصر انستا
دانشـ آموزان جيـره: شرابـى به مقدار




VV انفلاب كشاورزی

خـوك: ا روز، خــوك نمـكـســود :



دانشى آمرزان پرداخت :

مواد نيروز|:
\% . .

\% \% كالر
\% كالرى
. إسكالرى

نان:
شرابب:
كوششت:
ينير:
سبزى:

ورو"تيد: هورم
P
كلوسيل: FYQ
كالرى: در حدود . . Fץ

ويتامين:

ويتامين ب: • الميلىگرم
ويتامين ث: ــ
موادكانى:
آهن:
كلسيه:
فسفر:

ل. الستوف، در كتابِ ॥آذوقه در برووانس" اين: رقمها را حنين تغسير
 دارنل كافى به نظر مى رسـ.


 مقدار ليميـد جندان كافى نيست و در اينجا نيز دقم ارائه شـله بلدون

VA انقلاب صنعتى فرون وسطا

شـك كمتر از رقم واتقى است زـرا سبزكیهايى را كه هر روزه به شكل
 ويتامين: آ كم اسـت... يعنى كه فرآوردههأى شـبرى مصرف نـى شـده

است.
مقدار وبتامين ب با مقُدار گلوسيل تناسب دارد. ويتامين ث در كار نيست (به دليل نبود سبزىهاى تازه و هرتقال و و

كمبود ميوه)

داده مى شـده است (اهن
رابطهُ كلسيم و فسفر توازن ندارد و به جاى اين كه يكـ به يك باشـد
بدين صورت است: فـسـفـر
عيب اين دريّم غذايیى كمبود وبتامينهاى آ و ب و نبود توازن ميان فسفر و كلسيم است. اما در مجموع مىتوان كُفت كه غذأى اين

 هـمتراز يكـ رزّيم معتدل سـدهُ ييستنم كرد.

ر شُد جممعيتت
ريشرفنهاى فنى صنعت و كشاورزكا آب و هوايیى گرعتر و خشـكـاتر و









Va Va انقلاب كيُاورزیى

در سلـه هغتم دنبال مىكردنل دوباره از ميان رنتنل. تعلاد كسانى كه در











 ندارد...")

 بمل، ميزان رشد جمعيت اروبا بدينگونه برآورد محى شـود:

 الست و كشورهاى نرانسـه و انگليس بيشُترين رشـل را داشتهاند. ميان
A.


 جـمعيت فرانسهه به ترتيب قرون وسطا فقط



داشُ.

## $f$

## محيط زيست و آلودگى

## تخريب محيط زيست: نابودى جنكَلها














 تنها يك ميليون هكتار كـتير از از امروز استا

 نخستوزيرى دو شُاه فرانسه را به عهده دانشت، در بكى از كتابهايى كه


























 اين جنگلى كه اسسفف سوزه از آن سخن مى آثويد در آن زمان بخشت

Ar هحيط زيست و آلودتىى


 جنگلزدايیىاى بزرگ قرون وسطاست، در همين منطقه قرار دارد.





 جهاردهـم در انگليس، براى ساختن كاخ ويندزور درختان سرتاسر يـك





 بدين گونها هودمان قرون وسطا محيطط زيست خورد را به نابردى











استفاده كنند، و ويار دئونكور، معمار سرشُناس سـدهْ سيزدهمه، دز طرحهاين نئـان مىداد كه ا"جُحونه مىتوان با تيرهايى به درازاى نقط

 از همان سشهههاى ميانه كسبانى در اروبا در اعتراض






 اتخاذ تدبير هاى جلدى عليه فلزكاران و هيزمشَكنـان شـدند










 درختان آن جنگلها رضايت مى دادند. ريجارد اولن در سال . 119 كه



 اهالى كورنواى • .
 جوب انظليس را واداشت كه از اسـكانلـيناوى جوب وارد كنلد و به



 شهر هامبورگ آلمان برود. سـوخت تازهأى هم كه كه برأى استنفاده به جاى هوب بيدا شد زغ غالسنگُ بود.

## كانهایى زغال





 سوخت به كار كرفتند.


 سبرههاى ميانه المحيط زيستا



 ثروتمند مى شدند. درآمد شهـر نيوكـــلـ در آخرها ميلادى بسيار افزايش يافت. صدور زغالسنگ آغاز شد. شهر برورُ














 سوزائده مى شـد.

## مبار زه با آلودكّى









 اهالى شريف لندن، به عرض بادشأهاه رسيد كه در كورههانى آهكيزي بـي به

AV محبط زيست و آلودگى

جاى هيزم و زغالل جوب از زفالل دريايى المتفاده هى شود... به دليل الستغاده از زغال مذكور بوى نامطبوعى در اطراف محل هراكن اكنده و هوا آلوده و موجب نأخرسندى مقامات عاليرتبه و شُهروندان و ديُر سـر دياكنان









 نمیى شو د.
 شُانزدهم، سوراننزو سفير ونيز در انگگليس در گزارشیى درياره اين كشور

 بوى بدشّ نبود از آن بيشتر استفاده مى شـد، زبرا گرماى بسيار توليد میكند و ارزان استس.


 يكى از تاريخنگاران نوسُته است: الاحتى در اواخر دوره


 معهول بود. آنحهه شكسبير از زبان ميسسترس كويكلى [در (اهنرى جحهارم)"]






















## آب آنشاميدتى







## 






 و VAY V V V كه آب رود سن تا جه حل آلوده مى شده آستا آبا برای محلدود كردن آلودگى اين رود، مقامات باريس نه تها تنها بر آلن
 همجنين كوشيدنل فعاليت سازندكان جرم




 آهكـ و جوهر مازو بر روى يوست انجام میديهند. فضولات كاركاه


 در سال





 نتيجه فعاليت برخى خرمسازان و بشـمرفروشان است كه با كار خود ماهيها
 اين گزارش قرون وسطليى، اين احساس به خواننلده دست مى دهد كه در



 جريان تجديدنظر در مقررات شـهر داركى، بـه اعضضاك انجـمن شهر سفارش
 مى كرفت به بندركاه ريخته شود.


 رودخانه يا در خيابانها ريخته مى شـلـ بلكه بايلد آن را بـه خار بار از شـهر مى بردند، اوكرثنه، هوا به تلريج فاسدل و مسموم مى شد و بسيارى

 شهردارى از اجراى مفاد آن، به مقامات سلطنتى شكايت بيرند تأ بلدين وسيله متخلفانْ مورد ييگرد قرار كيرند. اين گونه قانونها و مقررات جهه كارساز بود و جپه نبود، مردمان قرون


 مى ساختند ــيا ايِن كـه آب شهر خرد مىرسانلدند. در سال IIFV در حلود يكـ قرن بس از غلبة نورمانها، راهبان دير وابسته به كليساى كائتربرى در املاكى بسـيار آب
 يكـ راه زيرزمينى به حصـار دير وأرد مىشـل، سيس به صورت جند

91 مهبط زيـست و آلودكى



 منشعبـ میشـدلـ

## یاكيزگَى بدنى























است كه وازء: stew كه در انگگليسى قليـم به معنى گرمابه بود، امروزه



 بذ يرايّى كننـل.
در سندى كه شهردار چاريسـ اساسنـامهُ گرمابِهاران را نيز در آن آورده










## D

## وضعيتكارگّران







 كاركران و تئويق آنان را توجيه مىى كرد.

## حقوق و امتياز هاى كاركّران معدن












نخود بینظيرى از آنها به دست مى آيد حهله كردند، جويبارى را بركرداندند و جنان وضعى به وجود آوردند كه از كـئتزارها و خاك

 در اروبِاى مركزیى و انگگليس، امور مربوط به معدنـنكاران را به سأزمانى
 مى شـد و مقامى به نام (ابركَ مايستر" در رأس آّن قرأر داشُت. معدنكاراران





 معدنكاران يافت مى يشد كه رياست آن را فردى با عنوان برماستر يا بارماستر به عهلـه داشت

 آنان داده مى شـد. هر هجه در اين زمينها مىيافتند تا ابـلد مال آنان بودها حت








 وسايلشان را رايگان حمل كنند.

مقررات معدن ايگُلاو در سرزهمن بوهم الست كه جنـد مادهُ آن را در زير مى آوريم:


بخواند، مقرر مى داريم (...)

 از اسقفـ") ركه و يكـ لهن از صرض و عهـق آن هتعلت به معدنكار
خواهد بود.

ماده: ب ـ هر كس معدن تازهاى كشئ كند هفت لهن متعلتَ به او،

 خواهند يرداخخت ماده: ه ـ اگر كـسى در حال كار در نقب به رگّهٌ تازهأى بربخورده،



 نتشود، تضات معلدن به آنجا مراجععه خراهند كرد و در در صررت ادامهٔ تعطيل آن را به كس ديگرى اججاره خواهمند داد.



 كسى خواهد بود كه ركه راكشف كرده الست.
lehen - 1




 محفوظ خواههد بود.

مقررات ديگرى، مربوط به هعلـنكاران فرايبرگى، كوتنبرگ و شـدنيتز





 فرانسه نيز تأثير گذاشيته اسـت ايت

## حقوق و امتياز هاى قلعكاران










 كورنوایى نسبت مىدهد.

در سدههاى ميانه، از تركيب قلع و مس بُرْنزى مى ساختّند كه از آلن
 و سرب نيز در ساختن ظرفهايحى به كار گرفته مى شـد كه يكى از كالاه الاى صادراتى انگگليس بود. بهرهبردارى بسيار سودآور كانهاى قلع در ميان


 رو، برای بهتر كردن بازدهُ هصدنكاران شـرايط بهترى را با برای آنان مقرر كرد








 قضات هحلى تضمين مى شد و آناذ تنها در برابر دادگاههاى ويزُه: خود و و





 ليور رسيل. براى دانستن اهميت اين رقم كافيست بدانيـم كه درآمــ

 اين درآَــد قابلمـلاحظه، ديوان شاهى از حت اولويت در خريد قلـع

هعـدنهاى دو دوكىنشـيـن نـامبـرده نيـز بـرخـوردار بـود.



 سوعاستفاده هم میى هردند. بدين گرنه بود كه در سال

 بإج هى گرفتند.

## كارگّران بافنده






 نمى سناخت.











وخـيبت كارگران 99

عوارضى، كه در آغاز براى هر كيسه بشَـم V سسو و 9 دنيه بود تا يِش از هايان




 تعطيل كرد و بيكارى و نقر به دنبال آورد. گرسنگگ, ناشیى از يـيكارى

 أقتصأدى ادورارد اول به هـدف رسيد: كنت فلانلد ر به مـخالفت با شاه

















معان بودند. در سـدههاى دوازدهـم و سـزدههمه انگليس به حالت يكـ كشـور در حال


 صنعت بافندكان جهان قرار گرفت. دلايل اين تحول ران را بايلد در سدلـة











 سال .



 يافته خود را به كار گرفتند نا كنترل بازار ايـن مادهُ اوليه بسيار دهـم آن زمان را به دست بغيرند. مونقيت بانكداران فلورانسىى نتيجن الستفاده از شيوههایى ملدرن و كارساز در مبادلات بازرگانى و بهرهجويىى از فنون تازه:

 مى آملد، و نيز استعاده از حورالههانى ارزى غيرقابل انتقالل و حسابابدارى به شيوهُ دوبل.

## وضعبت كاركران 1.1

برادران فرسكو باللدى (كه در فصل دوم از آنان سخن كفتيم) امتياز



 بيشّ خريد مىكردند و در همه جا خريداران فلامانان را كه با سرمايههایى
 پششّ بسيار مرضوب انگليسى رفتهرفته از بازارهارهاى فلامان دور مانلذ و به
 بافندگى نلورانس بديدار شد. نا نيـمه دوم سـده سيزدرهم ميلادى،









 بهرهكئى مىكردند كه در سلهُ نوزدهم از ريرولتارياكى ارويا و امريكا





 توليد و توليد را بر مبناى ارزش كالايى اشُ مى سنجل. يعنى، در يكى كلمه،

I•Y انفلابـ صنعتى ترون وسطا
كاركر را تكة سادهاى از دستگاه ييخيلده سرمايهگذارى، درآمد مالى،











 شهرى اغلب به ههان شيوه هايى دست مى يانزيلند كه كارفرمايان فلامان در سـده سيزدهمم و صاحبان صـنايع انگليسس در سلهة نوزدهم به كار






 سيزدهم در فلاندر كامالً شكل كرفته بود و كمى بع بعد در فلورانس،






وضـعيت كارگران








كارگران خير هسر راكيفر مى دادنلمر
كارگّران ساختمانى
برخالن كارگران بافنده، كه دربارة: جابهجايى و دستمزدهاهايشان















 از يكى زاويهُ ديگر، سندى كه از يكى سريرست كارگاه در دستت اسـت

نتان مى دهد كه مناسبات ميان كارگران، ملـيران و تأمينكنـدكان ان مواد اوليه






 نمى داند كجاست. سقفـ و ديوارهاى كليسا به دليل علـم مراقبت آسيــ



 دارد. دستور داده شـهـه كه استاد جوانترى را با به جاى او بگذارند. از از او براى وارسى نقايص كار استفاده خوا|هد شده استاد









 ريل ورسالن، سركاركر كارگاه مىگويد مشكل اصلى اين است كه جرثقيل ها، در جناح غربیى كليسـا، پوسيلدهاند و نمـى توان از آنها استفادها كرد. استاد نجار مىگُويد كه هيج دليلى برأى بدگّمانى نسبت به انبار دار

وضميت كارگران 1 • 0
 در ازايشُ: ثولى ملى


 به هيأت سربرستى هعرفى كنل. بايل در قبال كار رضايتبتخش أفراد دستمـزد مناسب و عرفى به آنان بـردازد. در آينده، هيحِ بنايحن نبايد بيشتر از آنحیه حق اوسـيت دريافت كند. (كارگران ساختمانى از هر موقعيتى برایى درخواسـت افزايش دستمزد

 ريختوباش و أز هزينههاى بی حساب جلوگيرى كنل، اما كاربرد آن در





 بود) مثابله مىكرد. در سدهههاى ميانه، وزود و خخروج كارگران توسط
 كتاب حسـابهاى ساختمانى هنرى مسوم آورده فـى شود「 سو.

رابرت أكسفورد غيبت داشته است
فيليي ديلوين جمعهً بعل رفت و هفتألّ يازدهـهم به سر كار برگشت

آنجه كارگران انگُليسمى سلهُ سيزدهم را به فرار از كار وأمىداشـت










 نصلى در نظر بكيرند و گاهى حتى برایا هر كدام از فصلها ضابطهُ














 كاركران متحد شوند و براثى خرد اتحاديه بسازند)

وضعيت كاركّران V V








 شـده اسـتِّ. با اين همه، دستهزد كارگران قرون وسطا نسـتاً خوب بود. كارگران

 سنگتراش Y دنيه و المتادسنگتراش






 يرد|اخت مـي شـد. آيا مى تواناز سطع زندگى يكـ كارگر ساختمان سـدههاى ميانه تصوير


 احشـام هحاسبه كرد.











 مى آمدند.


















دستمزدها، هزينهُ آذوقه و ڤدرت خريد ب .IV . . .

سقو ط كرد. در سده: هفدهم مزد واقمى كارگر ماختمانى تنها. نصف مزد
او در سدهُ خهاردهـم بود:



 بسيار بالاترى داثُتـت.

## 8

## ويلار دو ئونكور، معمار و مهندس

## شهرت ت و امتياز هاى مهـندسان معمار








 موقعيت اجتتماهى اش تغيير يافت.


 شهر قراردادى بست كه به موجب آنا در صوردت كاهش ارزش

 سو برایى غذا، يك بـخش نمكـ و يكى ليور شــع در ماه. همهُ معماران



به شـاه بدهكار بود، امها همين استاد معمار يك خانته در بإكالين، نزد دبكى













 در متنهاى قاى قديمى از جاز جيمس سنت جوري













وبلار دو نونكور، معمار د مهندس 1 و
سالل بعده در آخرين ربّ سلدهُ نوزدهم ميلادى، ساختمانهاى خلزى مهندس ايفل از آن بالْاتر رفتيد. شهرهايى خون نيويورك و شيكاكو ملدتهاست كه سانـانتهانهايیى بلندتر



 توريستها هنوز هم كه هنوز است بـت با شـغفتى به با بازديلكتندگان لثندن







آنان نبود. سرشّناسترين هعـماران المروزى محجورنل به لوحهُ كو شحك سادها




 حروفـ عظيم روى مـاختمـان مى نوشتينذ. در كليساى نتردام باريس، نام رُان دو شـل، معمارى كه جناح جنوبى آن را طرح ريخت، در نوشستهاى به



 هى شلد كه مظلهر زيارت بيتالمقمدس بود، در ذهن مؤمنانه ميان اين

هزار تو و سفر واتقى به بيتالمقدس رابطهاى مستقيم وجود داشت و در
 كليسا خودشان را به آغاز هزارتو مىىرسـاندند، به زانو مى الفتادند و مسير



 معمارى بود كه ساختمان را سـاخته بودند. آيا أفتخارى از از اين بزركت تر
 در كليساى بزرگی شارتر فرانسه يافت مى شود كـ ثطر آن






 اYQ.
 را در جهارگوشـه هزارتو نگاشــتـ.



 "ادكتر در كار مــگّ":

 در ميانههاىى سدهُ سيز دهم ميلادى تغيير عمدهاى در موقعيت اجتتماصى و
 رشكانغيز بود و انتقادهايى را به دنبال آورد كه از زبان ران راهبيى به نام نيكا دوييار بدين گُونه ثبت شـده است: الدر اين سـاختمانهاى بُركّ، اغلب








 كه روى گور خودش كنده بوده خرد.را داراى جايگامى روشنفكرى مىكرد كه حقشُ نبود.

## يكي خرهر هُ نوآور: ويلار دو نُونكور



 دفتر هاى بسيار معروفشـى خود و كارش را حنين معرنى مـى مكند: الوـيلار دو



 براساس قواعد هند.سى آموخته مى شود."






 گـم شدهانذ.





















 است كه در لاى ديوارها تمبيه شـده و به كار نكهدارى بنا و نظارت بر

IIV وبلار دو نونكور، هممار و بهندس


 كليسانى شـارتر 9 پلكان خدماتيا










Romane - 1
 منسوخ شـه - م

قابل ملاحظهاى را در روى زمين آزاد مى گذاشت و واز داشخل بنا مي شـد به
 دسترسى يافت.
وبلار اهميت اين راهروهایى خدمايماتى را دريانته بود. در دفترهايشايش،

























ويلار دو نونكور، معمار و مهندس 119

 شدهاند امروز تيز هى توان دقيقاً از همان نقطهاى تماشا



 طرح ويلار از اين نظر اطلاعاتى به دست نـى دهد. ويلار همـچنين، با
 لوزان را طراححى كرده استى. و اين زمانى بود كه در سر را راهس









 خود گرد آورد. از هدهُ اين طرحها فقط يكى باقى مانى مانده إست كه


 به كار بگيرند.

 "اما، رنولو كرا، شهردأر حاريس، بدارين وسيله تأييلد مىىكيم كها اتين دو

بونوى در حضور ما پٍـيرنته اسـت كه به شهر اويسالا در مـوئد برود و به عنوان استاد بنا و مقاطعهكار اين كليسا كار كند. نامبر ده اذعا اذعان دارد كا كه با با












## حل مسأله انرزَى: حركت رييوسته

 كردند. كارشـناسان بر روى برخى از برگهایى دفترهانى أو يادداشتهاي دو
 نزديكـترند. اما طرحهاى مربوط به مكانيكـ هـه به دسـت خود ويار











 عملى بديد آورند. ويلار دو نونكرر و ديگر همعصرانش اين اين افتشار را
 است: الأستادان دربارة اين كه خڭگونه جرخخى را به وسيلهُ خودش






 تازهای عرضه نـى
 سنتى گسترده و كهن داشت. در سال 1104، يكـ رياضى دان وان ور
 شرح داده بود. جرخ اول از چوب سبكى ساخته میش شـد و نيمى از حفره:
 آب و جيوه بِر مىكردند. دانتــيندالن عرب اين ايده را گرفتند و براساس
 رساله بود كه اروياييان به نظريهُ حركت بييوسته علاقهند شدندند. اما برخلاف مسلمانان و هنديان، غربى ها كوشيدند اين ارين حركت را براى











## اختراع و بازيجه











 بز رگی شـار تر وجودداشي








 دومى مى خرخخل. وزنهُ دومى، كه از اولى سبكـتى الـى است، به سر ديگر طناب آويزان است. سقوط وزنهٔ سنـئنتر حركتى ايدجاد مىىكند كه




 طناب و چشند قرقره ديله مىـشود كه زير آن نوشته است است: (ابا اين وسيله،



 يكى (ادست گرم كن") و ديعرى يكى جام امست. در توضبيح آنها مى گريدي:


 آتشلدان كوجكى با ب مفصل ديعر جا جا دارد. مفصلها بايد به نحوى جا جابهجا
 به دقت رعايت شود زغال افروخته هيحخاهاه بيرون نيخواهد ريختا اين دستگاه براى اسقفها خوب است. با استفاده از آن، اسقفف مىت تواند به آَسو دگى در مرامسم نماز جمع شركت كند؛ تا زمانى كه آن را را در دست



 و عمودى نگّه داشتن فشـار منج به كار گُر فته شـد.


IYO ريلار دو ئونكوره معمار و دهندس
كو جكى در داخخل يكى جام شرابـ قرار دارد و برندهالى روى آن نثـسسته






 ترجمه شلـه استـ. طرح نه جندان دقيقى كه ويلار از اين مـكانيسم ارائه مى دهد نشانهُ آن است كه هيحچگاه آن را از نزديك نديلده انست و با

 جنگگى مى ساخث. در دنترهايش دو صنوحه را به طرحهاى مفصل يك



 را به دتت بخوانيـل. اين پايهای اسـت كه روى زمين قرار داده میى شود. اينها
 صورتى كه در صفححئ بـهد ديله ممى شود بايل كشيلـ. وزنهاى كه بابل بلنـ

 عمق دارد... عـ)

 مىتوان تيرها را در زبر آب بريد و صفغحهايى را روى آنها سوار كرد.يا بـه

1 -تولز، واحد طول قديمى در فراتسه، نزديكـ به Y متر. - م.

إ انقلاب صنعنى ترون وسطا
موجب افسـانهاى كه مبناى تاريخى ندارده برخیى از پل هأى فرانسـه ساخته



ويلور 9 ويتّر 99
برخیى رسالنه های مـكانيكى دنياى باستان در قرون وسطا شناخته شـلـه بود.


 عظيمى از اطلاعات مربوط به تكنولوزى رم باستان و معهارى كلا وسيك









قرنهای دهم تا ثانزدهـم مو جو د استح.

 اعتقاد عـومحى بر اين بود كه هردمان سـهههاكا ميانه ويتروو را را


 شـانز دهم را در اين باره تصسحبح كنند.
 همزمان باأو نشان مى دهلد كه مردمان سلدههاى ميانه تا جهه اندازه با تملدن

رومى آنشا و به آن علاتمثند بودهاند. بسيارى از طرحهانى























 منجنيق.



 نحوى كه در هم تركيبب شُوند. سيسى دو برابر أين مقدار دوناس را را هـم

 اندازه رقيت باشد كه بتوان آن را نوشّيد. در مصرف آن زيادهروى نكنيد:

 برگُ كلم سرخ روى آن قرار بدهيد و از مـخلوط نامبرده روزى دوباره،
 است. اگگر مـخلوط را در شـرأب كهنه دم مى كنيل بيشُ از استفاده از آن دو
روز صبر كنيد." "

فصرل اول كتاب سوم دسالهُ ويتروو به بحت در دربارهُ تقارن و هنر تناسب در دوره كلاسيك اختصاص دارد. بدون شك همين مقرله ويلار دو نونكور را برانگيخت كه شكلهأى هندسى با تمربرهايى از انسان و و حيوانات منطبق كند. اين طرحهای ويلار اغلب در كتابهای امروزى بـا به
 ويلار دو تونكور را بيشنتاز كوييسم بدأنند.

## تقارن در خدمت معمارى

بسيارى از صفهحهمایى دفتر هاى ويلار دو نونكير درباره: هندسـه استث. در









ويلار دو ونكنور و تناسبههاى هندسى در بلن جانداران





























ITI وبلار دو نونكور؛ معمار د مهنلس


يكـ صفحئ ديكر از دفتر ويلار دو ئونكور

در كارگاههأى ماخاختمانى میتواند مورد استفادهٌ سنگـتراثـان، درودگران و اندازهگيران باشد."












 اين ترتيب كه جهارگوش كوجن

 سنگتراشان ترون وسيطا باشد.















 دالوينحى مى اندأزد اتفاقى نيست. وبلار، از قرون وسطانا، و لتُرناردو، از

Irr ويلار دو ئونكور، معمار د مهـدّس





































 اديبان مانند زمان ما ما حاد برد برد



















 اندازءْكافى أدامه خواهل يانت تا تا نتيجهايى به بار بار آورد

















 آب رودها و درياها يِين برونـن ....)



 دارد به كامييوترى بر نامه مى دهد.

## V

## انقلاب خاموش: ساعت مكانيكى
















 بلنديروازى مخترعان


 بنديكتى الست امروزه مورد مناقشَه استـ. اما در آنحجه او در درباره اهميت



 اندازْه آن هـهـ جا گير نيست. بدين گونه، در آغاز عصر تكنيك امروزیى،





 تكنولوزَى ملدرن بوده و در همهُ دورهها اهميت الو اليهُ خود را را حفظ كرده استت. اين مائـين به كمالثى رسيلده اسست كه همـهُ مأثينهاكى ديگر آن را "مى ايويند.

## ساعتت سو سونـَى



 اروياى قرون وسططا از ساعت سوسـونگ خبر نداشت و در در همين اواخر از وجود آن اطلاع يافت.
دليل اينكه غربيان از اخختراعى با اين اهمييت بى خبر ماندند أين بود كه


 سـكهزدن در كـُورهاى غربیى داشُتـ. اين كار، از تلديمترين زمانها، يكىى از

مهمترين وظايف بادشُاهى بود كه بر سرزمينهاى بهناور عیين غرمان



 شـورشـيانى كه بخواهند دودمان تازها





 نراخواندند الما او نيز كارى از بينّ نبردي
 نيز نگه داشتننذ. اما دودمانشان در سال IYVQ به دسـت طاليفه (ايونان)" سـرنگون شد كه اينان نيز در سال


 در سال . . 19 هن ها

 مى ششناخته|ند، و هيجچكس هم نبود كه اين مبلغ مسيحى را با با رياضيات، نجوم و ديگر علوم چينى آَتنـا كند.

## لساعتت نجـومى در غرب




انذالاب خكمرشّ: ساغت هكانيكي















 كفته شل بهاسكارا در سال , 110 ميلادى شیرخهايحى را براكى حركت
 از نوشتهْ جووانى دى دونـا آن در نيمنغ سدهُ چجهاردهم ميلادى در الروبا شـناخته شله
 تاريخ ساختن نحْستين ساعتهایى مكانيكى را آغاز قرن نحهاردهـ وهم مى دانند و هنوز سندلى برای رد اين گَمان بيلا نشلده امست. آلن لويلـ، كارشناس






 I TAT
 هزينة سانخت آن وليور بودهاست








## مرد تنههايى به نام والينگَفورد
























 همواره افقى مى ماند.





 دهـانى و دوازدهگانى از همين جا جا آغاز مى شُود.

 به دنبال داشت. تامس والكيينگهام، وتايعنگار سنت آلبانز، تصميم




 او، كه ساختن آن ساعت را الوج جنون مى دانستند، با أو از در دشـشنى

درآمدند اما اين خصومت راهبان او را دلسرد نكرد. اين بهانه را هـم داششت











 راست مى گفت، زيرا در ايمن فن آنجه أو كرد بیىنظير بود و در حيات ار او هيجكس جنان چییى اختراع نكرد.
 ديد آن را در سراسر اروبا بیىهمانند توصيف هى كند و دربارهاش ممى نويسد: اادر روى آن مىتوان مسير خورشيد و ماه، جايگاه ثوابت و حتى حركت جزر و مد را ديلـه هم او از رسالذ والينگغفورد نيز ستنن
 خبر نداشت نا اين كه در سالل 1990 دكتر ج. گ. قرون وسطا را به نسشخهاى خطّى جلب كرد كه در كتابخانهُ آكسفورد نتگهدارى مى شد و به نظر مى رميـد كه رسـالهُ معروف والينگفورد باشـد.



 جرمهاى آسمدانى، محاسبهُ اين حركتها به كمـى جدولهاى ارائه شده، و

IFY انقلاب خامونّ: ساعت هكانيكى


 دى دوندى شـهرت بسيار بيشـترى يافت.

غانواده́ دوندى












 كرده است سادهترند و كاربردشان آسانتر است و همـانند جلولهأى

 در خانهُ پسرش جووانى در پادووا زندگى مىكردا أحتما



1 - جددلهايمى كه در سـده سـيردهم ميلادى: به دستور آلفونس دهم نــاد اسهانيا تنظيم نـد. - م.

نثـده است. اين رسالهُ مفصل كه در بيث از • •I هزار كلمـه نوشته شـده

 بايد آن راخواند، به جه نحو بايد از آن نگهلدارى كرد دا آ از كار نيفتد و شيوه تصحيح آن جگونه است.
توضيحات دى دوندى بسيار دقيقّ است، ضـخامت صفصحه هاى فلزى،





 شگفتى وا مى دارد كه گوبى در برابر دستگاه بيخپيلهُ يكى مانشين حساب
امموزیى قرار دأرد.
 بخن بالايی، صحفههانى مربوط به خورشيد، ماه و بنج سيارهاهى قرار




طرح جووانى دى دوندى: مكانيسم تقويمم اعياد متغيير مسيحى

هـى شلـه و نيز تقو يمـى كه عيلد هات ثابِت و متغير شـرعى و خطو ط عقده





كنلـ. ،

 دو اختراع بنـادى، يعنى وزنهُ مـحركى و جرخ ساعـي


نمونهاى از ساعت دى دوندى كه در ثرن بيستهم ساخته شله است (انستيتو اسميتسونين واثشنگّتن)

## جز ئيات ماثشين شُكَر ف دى دوندى

خوشبختانها دى دوندى درياره جزنيات مكانيانيسم ساعت
 دندانه، جرخ كو چچك Y خرخ ديگرى متصل است كه دارای
 Wr.









 مبناى محاسبات نجومى مطمئنتر از زمان غران غروب خورئ
 و در نتيجه عدد طرف هِپ درجه در لبهُ بايينى صفحه نثشاندهندهُ ساعت
بود.

دى دوندى برایى ساختن صفحة تقويم سالالهاى كه 9 عيد ثابت



 روى صفحأ ساعت ديله مىیـد.


طرح دوندى: مكانيسهم صفحهْ عطارد


أنفلاب صنعتى قرون وسـطا


طرح صفحهٔ عطارد اثر جووانى دى دوندى
 و تنها در سال (AFY، يعنى پِانصدسال بعد از زمان جوروانى دیى دوندى




 مى شـود. دى دوندى براى تعيين تاريخ عيد باك ب





تصوير نمونهاى كه در قرن بيستهماز روى طرح دى دوندى ساخته شده است و بخوبى كار مىكند (انستيتو اسميتسونين واشنگتنن)

حلقّهُ ثايينى 10 مهره داشت كه نماينده يكـ دوره زمانى مرسوم در حقوق








 سال بعد بايد انجام مى شد و بواى اين كار بايد جرخ M را يك دندانه جلو

مىبردند. بيشروى حضيض عطارد هر مـال تأخير دارده، بنابراين صفحن آن را بايد در هر سال س/









 تعير كند. ولى در سالل .

 ديگرى شبيه آن ساخـاخته شـدر.









 است كه برجستهنترين اخترشناسان از دورترين جاها مى آيند تا آلن را
بيينند و بستايثل.4.

يتراركى نيز، كه از دوستان دى دوندى بود، • ه دوكات به او هديه كرد

 فيلسوف مادرزاد و سرور همهُ اخترشناسان. لقب (اساصتى") كه بها او



 ساعت ثا زمان درازى الكُوى ديگر ساعتهاي، نجومى شـهرهاى بز بزرى





 ديگرى ساعت كليسای بزرگ ساليسبورى كه از سال IM^9 تاكنون هـهـجـان كار میكند.

## بر داشت تازهاى از زمان

 تفكر غربيان مؤثر بود. ساعتهاى بالاى برج كليساها يا سا ساختمانهانها

 فكرى، بازركانى و صنعتى داشت ساعتهاى آبى دنياى باستانى در ديونان و و مصر و روم و بيزانس،






 |Y فاصلةُ زمانى طلوع و غروب خور ( $01 \frac{1}{Y}$




 تقسيمبندى بيروى كند.













 دى دوندى \#ادر هر شبانهروز شهرهاى جنووا در سال

انقالاب خاموش: سـاعت مكانيكى
 ساعتهای مساوى زنگى میىزدهاند. در پاريس، ساعتى كه اكتون در نبش








 دارد سـاعتهاى شب و روز را به ما مىى








 داشـت از دست داد.

 را تا حد قابل مـلاحظهایى توجيه میىكند. در مقابل، كليساى ارتدوكس

 تعصببآميز از سنتهاى گذشته نصب ساعت روى ديوار كليساها را حرأم










 بودند كه (اونت طلاست)".

## $\wedge$

## نوآورى فكرى

جووانى دى دوندى اخترشنـاس و ساعتسازنا ويلار دو نونكور مهنداس هعهار، والتر هنلى كارشنـاس كشناورزى، در نگاه اول انسانهايى بسـيار











 آن خردمندانه جدل كنند. اينن آزادى فكرى تازه به دسـت آملده را مى توان نقطهُ حركت ينشُ علمى امروزى دانست.

## 

بير آبلار (I VQ-I I FY) اولين متفكرى است كه تفكر غربى را به راه منطت و خرد و دانتش انداخخت. شـايل شهرت او بيئسر به خاطر داستان

 كنكاشگر زمان خويش بوده است. يـيش از دخالت فاجمعه|نگيز فولبر،
 دانث و به افتخار دوران خردى كه در راه بود او را آسترولاب (اصنطرلاب)
 درباره: زندگى آيندهشان و زمانى كه ازدواج كرده باتشنده در دل داردن
 مى توان جلسات درس و خلدمتكاران، كتابخانه و كهوارهه، كتاب و و دوكى و
















 استاد بزرگ ديالتيكى بود. با كتاب خردوآموز منطق برابى مبنديان و و به ويرّه با با با رسالةٔ آرى و نه كه در سال I I MY نوشت، نخستين مبحت روش را در

نواّورى نكرى IOV
اختيار تفكر غربى گذاشت. هـم او بود كه ضرورت تعقل را با سـادگى خـره كنندهالى مطرح كرد.







 بيهارى هايى دغيـنـل و اين را از راه تجربه دريافتهانله اما دربارهُ دليل

 هيتِ نمىدانند. حيوانات و ديگر موجودات غيرعاقل لير از ادراك




 خود در به كار بردن آنها ناتوانند. كسى كه نيروى درك در داشته بانشـ




محى آبلار به حتق عنوان نخخـتين روثــنفكر اروبايلى را دارد. او كسـى بود كها
 در هـم شكستن هر ايلدهُ نادرستى آماده بود، هـهيشه براي انتقاد از شر شرأيط


برنار دو كلووو را برانگيخت كه درباره: او گفته بود: "([آبلار ] مى بنداشت


 بيش از كتاب به تو مى آموزده چورب و سنگ بين از هر الستادى به تو
درس مي دهل."

خردستيزى سن برنار، كه كاربرد استدلال منطقى را در هقولات

 داشُت، آثارى كه روشنفكران ارويايمى علاتمسند به متون علمى برأى آنها مسر و دست مى شكـيتند.

## رنسانس سده́ دوازدهم

رواج اين كتابها البته آن تأثيرى را ندأشدت كه بعلها الختراع چابِ




 متون علمى يوتانى به عربى ترجمهـ و تفسير ثــده بوده، اديبانى مانـند آدلار



 جبر و دئثأات را به لاتين ترجمهـ كردند.

 به نلدرت به زبان خود بركرداندند. تأ سلدُ دوازدههم ميـلادى، در ار اروبا تنها

نوآورى نكرى 109

هعـدودى كتاب علمى كهن را مى شناختند كه از آن جمله بودنذ: تيمـانُوس
 (logica vetus)
 شُشـهم ميالادى ماننل ماكروبـ، مارسيانوس كاِيلا و بونُس.


 اصلى شانه و هــجنين نام كسىى كه آنها را به لاتين ترجمه كرد و و محل ترجهـه، آمل.ه الست. اين سياهه بسيار مـختصر است و ثنها كوشهأى از



 جنين گسترده را در مدرسهها و دانتشگاههای اروبا رواج شناساندند.

منابع عربى، از حدود سال + + ه ه ميلادى به بعد


منابع يونانى، از حدود سال \& + + م ميلادى به بعد


دانيل مورلى بى هيج دو دلى از تعاليم دانتشمندان عرب ازبان بان و ويش الز
 به گفتة او، المبادا كسى را شگفت آيد از اينكه در بحث در آ آفرينش جهان





 آثار قدما را خوانده باشيم






نوآبدى نكرى 191

(1)...

در آموزش علوم نظلرى، الولويت با سهه رشتهُ معروف به Trivium بود، يعنى. دستور زبان، علم بيان و منطق, امـا فنون رياضى رئى معرون به Quadrivium


 دوران تنها در تولدو مىتوان با حكمت اعراب آشنـا شــد كه همهـ درباره



 نظريههانى فيزيكى تيمائوس منطبق كنل.1 II

كانون هاى دانشي: شار تر ، يار يس، اكسفور د
 به وسيلهُ علل طبيعى ثبيين شـود، مكتبى كه از أفلاطون و نظر نظريات



 گيوم دو كونس با بهره گيرى از قلدرت معللت حربهُ منطت به مبارزه با كسانى مىرخت كه در زمينهُ علوم طبيعىى آن جنان از منطق دورى

















 كه خذايان در بطن طبيعت حضور دارند، از ميان برداشُتـ زوران روال اين باور


 مى داد، و راه را براى استفاده از اين اشيّياه در راه مقاصد منطقى ور و صر فاً انسانى باز مىكرد. در نظر مسيحيان، تديسين و فرشتگان و شـياطين
 شود، يا جنى كه در هر جا و هر هيز باشـد و انسان مراقبت كند تا مبادا







نوآورى نكرى
تشريت تيرى دو شارتر بوده باشـد كه در آن زمان سریِست مدرسن شهـ












 يعنى مىكوشيدند روشنفكـران را به كاردانان نزديك كنند و داننت را با با



 يافت. جو روشّفكرى بِاريس را مىتوان از نامهاى دريافت كه در جان ساليسبورى، شاگرد گيوم دو كونش و اسقف آيندهُ شهر شارتر، در سالـ





















 فلسفه و دين، علوم نظرى و الهيات را در بر بر بگيرد. برجستهنرين










 حهاركانه و مكتب نوافلاطونى تخصص به هم زد. در اين دانئغاه علوم، و

به ويزه علوم تجربى، ييشرفت كرد و از آنجا كه رابطهُ ايمان و عقل هيحگاهاه
 و نظر يههاى علمى را نبست.

## يكـ استاد: رابر ت تَر وستت



 سال اخير ننُان داد كه أو در برخى زمينهها فقط دنبالهرو و مقلد بوده






 مى شُناخت، رواج دادا برخحى اديبان يونانى را به اكسفورد جلب كردا



 فيزيك ارسطلو ارائه داد. در رسالهأى كه در سالل بشا

 (compendium sphaerae) يِينتر در يك متن عربى آمده بود و اين نخستين بارى بود كه در غرب الز
 رسالهاى درباره جو جنين آورده بود كه هم دلايل طبيعى و هم تجربيات

 مى شود كرويت زمين را نشـان دادر
شهرت رابرت گروستي فلسفهُ طبيمى را بر رياضيات و تجربه







 رابه دست خواهد دادر.










 ميلادى در ايتاليا وجود داشئته است زبرا



نوآورى نكرى IFV
باز همجنان كثفيات ديگرى در راه خواهد بود. همين بيست سال يـيش



 مخترع مورد بحت أين واعظ با رسالههاى رابرت گروستت درياره نور







باورنكردنى اسـت.







 يكى از دشوارتوين مسايل آن زمان بود و از بسـيارى جنبهها هنا هنوز هـم مسأله محورى علوم طييعى است.

رامـر بيكث

 جرداخته باشه. در اكسفورد و واريس تحصيل كرد و سـجس به سلكـ راهـبان

1FA انقلاب منعنى قرون رسطا
فرانسيسكى بيوست. يبيرو و ستايشگر رابرت گروستت بود كه بلوون شـك


نور، رياضيات و علوم تجربى گشّوده بود.
 اصـلاهحاتى السـت كه او در سال IT\&A براى بآب كلهان جهارم فرستاد، امـا همحجنين حاوى شرح برخى از تجربههاى گروستت در زمينةٌ نور است:
 يا بلور يا هر جسم شُفاف ديگرى مشـاهـده كنيمه، در صورتى كه عدسى




 كه به دليل نداشـت امـكانات مالى توانايى ائبات آنها را نمىىيافت، مـانـنـ




 شـهر يا يك ارتش دشمـن آنها را در جاى بلند و در مقابل دشـمن قرار داد تا



شُغنتى هاى آن را جنين وصفـ مىكرد:


 نزديكـ محىشوند و به مـوى مـا نرود مـى آيند، يا اينكه در آسـمـان


نوآدرى نكرى 194


صفهالى از (ككتاب كبير) راجر بيكن در تشريح كاركرد جشم انسان

گونه مىتوان ساخت. كسى كه علت وانقى اين پديلدهها را نداند تاب تحمل آنها را نخواهد اهد داشت


 استفاده كرد.ل تصويرهاى تنـريجى او از جنسم و عصبهاى بينايى












 يافت. بيكن: از نظرى كه ديگران درباره موقعيت ريانضيات در انر غرب














|V| نوأورى فُكرى

درست خحواهل شـد چون بلدين وسيله اين اشتباه محاسبه تصحيح مى شود. اما از أنجاكه همهُ مفاد تقويم [مسيحىى] بر اندازهُ سالل خورشيدى متكىى

 مى شود. اين اشتباه در برگيرندهُ خطاهاى فاحش ديُترى أست كه بر





 مازس خواهلد بود... أين بديده را نه نقط اخترشيناس كه هر فرد ساده علاقمندى مىتواند دربابلد و كافى است كه به تابشُ اشعهُ خورشيد بر بر روى ديوار يا هر شيينى ديخرى تو جه كند كه گاه پإيين و گاه بالا مى افتند...")

 كه يا با اعتدال بهارى مصادف است يا پـس از آن مى آيل... و از آنجا كه اعتدال واقتى سالل به سال در تقويم ما پيثـتر محىرودها در حوالى سال
 بسيار وخـم است زيرا نه نقط عيل أحيا كه دوره بر هيز و همهُ عيدهاى
 مـذهبى به هم خرواهل ريخخت... [به گونهأى كه ] درست در در دوره پرهيز
كامل، مردم |غلب گوشت خو|هنــ خورد...."

 آسمان مى توان به آسانى دريافت كه ماه نو در حقيقت د
















 گنجاند و تسليم شورای سران ان كليـا









 زولين جلوتر استـت راجر بيكن به ييروى از استادش رابرت كروستت، يكى فصل از رسالئ









## يير دو مار يكور:استاد تجربه

















 آسمان و زمين رسيده است. شـرم دارد از ندانستن: آنجه يسسوادان،







 از او واجب است. در عوض، أو در پيى هيح هزدى نيست و دريافتـ نيز



 شـادمانى اويند أدامه دهد. از همين روست كه دا دارايِى و شـهرت را را همـجٍنان

ثروت بيششـهار برســـ.! ٪
 نامههايى برایى ييكار سـوزُرن دو فونكوكور فرستاد (كه آنرين آخرين آنها تاريخ

 نوشته شد كه بِير دو مـاربكور همراه با نيروهاى دوك آنزو در دـحاصاصره





 دو ماريكور در نامههايش: بر امميتى تأكيـ مىكند كه مهارت عملى


طرح حير دو ماريكور
برأى كار علمى دارد. از همين رو، مشاهداتش دربارهُ آهنزريا را بدين گونه






 بايل و شـايد با دست بردسى كرد د.



 كه مى تواند سمت ستارگأن را تعيين كند. اين وسيله، كه شكل شكل كامل ترى از







## داننش در خدمت دريانوردى

 دو ماربكور آن را كاملتر كرد، دقيقتر از آنى آنى بود كه چجينيان به كار

 برایى فتح درياها باز كردند. كردشا دور دور قاره افريقا از از راه دريا و كثشف














ساحل هند رسيد.




براى انبات أين تصور خود جستتجو هى انرد كه خشكىى هاى زمين بيثتر از





 داMA^



 اهميت ويزّأى داشتّه است، زيرا بيكن با پا


 مشرق | به وسيلهُ كنارهُ شـرقى هنـد هحصصور مى شـود. سِنِّك نيز در دفتـر
 زمين| ارا مىتوان جنا



 در نوشتن: اين كتاب از منابع مقدس استفاده بطلميوس: بيشتر میىدانست، زيرا

 فرستاد.پ در جاى ديگر، بيكن بار ديگُر هى نويسل الدريايیى كه از پايان


 آنان بودهاند و اينان مى بايست رسالن opus majus بيكن را را خوانده برده















 صوفىگرى سـدهماى حهاردهـمب و پانز دهم باز شـد.






و در آتش سـوزانده شَدند. - م.

9
دوره بدبخختى

$$
(1+++-140+1
$$



 ITVV

 شدند. از





در انگليس بود.









 كردند.









 هنگام تدريس در خيابان فوار، به قياس از حقايقى يرده برداشياشت كه او را منفور كرد.
براى برخى ناظران، جدايیى فلسفه و الهيات نثطهُ آغاز دانش امروزى



 نهودهاى بيرونى إين نوع صونى



دسته راه مى انداختند و مراسم تازيانهن نیى همگانى ترتيب مى دادند. يكى









 جواب مىدادند.4.

## جادوگرى ى
















زنان از آنجا مىى آمد كه منشأ هركونه جادوگرى شـهرت جسهـانى بود، و












 اين تشر از زنان مى آينلد."

 بازجوى مورد بحث هـا، در كتابى به نام malleus maleficarum كه به



 راهحل هايى برایى نگُونبختانى ارائه مى شود كه شعبدهُ انسـونگران آلت





 ديدهاند و موضوعى است كهي مورد تأييد همڭان انـان است... مردى كه آلت
 رفت. زن جادوگر به او كفت كه از از درختى بالا برا برود و از از ميان آلتهايىى كه در در








 نفر را به كام مركّ می فرستادند.

## جنكَّهاى صليبى











 نرانجسكو نيز كتنه بود كه مسيحى كردن كانران بهير انر از كـثتن آنان است؟

وانگهى، كانران هم انسان بودند. در همان سالل 1Y4^، سن لوي





 با وهده و وعيد و امتيازهاى مالى زير لـي













 به خطر انذاختتد. ارويا به موضع تدافنى افتاد.

## قحطى

بلاى ديگُرى كه بر سر جهان غرب آملد تغييرات جوى بود. به هم بمان كُونه
 بود، شرايط بد جوى به شدت به آن لطمه زد. ميانكين درجهُ حرارت

1AD دوره بدبختى
 هــانى بود كه در دوران ما برختى منطقههای انريقا را دجأر خشَكساللى و قتطلى كرده است. تنها در عرض سـه سـال، يعنى از




 ديگك هيخشكس نبود كه در اين باره شك كند.



 ز
 بارانهاى سيل آسايى آغاز شدل كه همهُ هحصول جلگّهمانى شـهمال غرب



 بى اغتنا به فرهانهاى شاهانه بالا رفت رفت.









 به زودى به آنجا رسيلـ.










 كه با در سال Y/


 آَمسته رو به بهبود رفتا
در صورت بروز تغييرات شـديد جوى در جرينريان دريان فصلهاى سالن،






IAV درهة بدبختى


كثـيـد و بيش از جاهاى ديگُر فاجععه آميز بود: مردمان گرسنه بجـنازههارا از
 خوردند. در برخیى كتـورهاى اسلاو مانند لهسـتانا قحطلى و اپيلدمى تا

 حريصاننه مى دزديدند.

طاعون
همهُ آنحهِ گفته شـد در مقايسـه با فاجِعهأى كه طاعون به هـمراه آورد هيـي
 اروباييان را ضعيفـ و آسيبـپپ اليِلـمى طاعون توسط بازرگانانى از اهالى جنى جودوا به اروبا برده شـد كه
 د IYYV


 طاعونى را با نالاخنهای يزرگى به اردوى دشــن انلأختند. جنوروايى هاى


 طاعون درتاريخ ثبت شده است كه آخرين آنها هنوز در برخحى نماط جهان



را در نورديد. دومى، كه اليـدمى طاعون سياه بود، در سدهُ هاهاردهم آغاز







 گبى وجود دارد.















بُزى بميرد....])

بيهارى به همه جا كُسترش يافث؛ در اواخر سالّ IMYA ميلادى در

 گرفت. كثورهاى بالتيك و اسكانديناوى و اسـكاتلند در اواخر سالـ


 شـرايطى راكه هيينتر نيز وجود داشت تنــديد كردي به طور منال، ميزان رشد


 IO. 10 تا .


 مىدهل. جلدول زير تعداد خانهها و ساكنان اين شهر و اطراف آ آلن را را در



 YY Y


تعداد خانههاى سن جيمينيانو. (عددهاىى داخل يرانتز تعداد تقر يبى ساكنان هر خانه را نشان مىدهـد)
14.
 هـى شـود. از سال




 شץץ تا • شهرها بيشتر از دوستاها بود. تنها در آغاز سدهُ شانزدهـم ميلادى بود


 نـودار زبر تحول جـمعيت ^| شههر اروبا را نتشان هی دهد.











 IV. يعنى ميسيل، • Q درصد روستناها نابود شد.







## بهبود ز ندتىى برخى قشُر ها




 فرداى بحران اMIV-IVIV




 كاهش يافت. در دورة: طاعوذ سياه، بهاى گندم ناكهان باللا رفته بود. اما ما در طول صـد






 ساختن اسلحه و توب ارتنشهايى لازم بود كه تقريبأ همييثه در حالى جنگ بودنـ.







 IM10-IV معلوم مى شود.












بيتاب شلده بردند كه به فرمانهاى شاه اعتنايى نـى

 است، اوضاع اجتماعى بسيار انفجار آميز بوده أست: ا(در اين دنياى دون






 از اربابان خود غرور دارند. هر كس هر حهه مى خواهد مى كند.

## شور شُرهاى دهقانى

 از يك قرن بيش شـورشهای خونينى را برانگيخته بود. در فلاندر، در نيهـه




 و حتى كمونيستى، كه رهبران اين شورشـها بر زبان مى آَوردنلـ، در اروحياى

 اين افتخار به آنان مىرسد كه نخستين انقلابيان و برجمدلار انقلابهاى آينده بودهاند.
 به نام جان بال از انقاب سـخن مى كفت، در ولايتهاى شرقى انگليس، از






 IY





 كنتد كه از ما بهترنـو
 ادريله و نان خوب دارند
 كارمان بسته است ا....
از









دورء بدبختى $19 V$

حق ماهيخيرى، اححياى دوباره حقوق تديمى شكار، و برترارى دوباره






 بگيرند: (امردم وارد هحوطهُ صـومعه شدند، آسياسنغگها را الز كف حياط كندنل و هـهه را شـكـيتند. سهس، تكه هأى آنها را مانند كردهههاى نان



 آسيبهايى راكه زده بودنل جبران كنند و سنگهاى از جا جا كنلده را دوباره بر

 شورش كاركران بֶايان گرفت.

كاهشت ارز شَ بول

































 سنگينى میكرد.
نخـتـين كاهش ارزش بول فرانسه در زمان شاهى فيليب لوبل





 بيشترى بودند، دست به كار آسيب زدن به خانه هايى شـدند كـد كه در آنها


 مأموران شاه كنـد كه مسيؤول مثنكلات آنا



 بيهوده، شاه از سربازان خواست كه شور شوشيان را ببراكننـد، و از آنجا كه دوست نداشت از تصهيماتش آشكارا انتقاد شرد افراد



 طلا و نقره أز دست رفت و كو كه ديگر رنگئــان را بيـيـيم... بول نگو، كاه



 ثبات درآمدها و رواج اقتصاد بولى است
ب: افزايش هزينههاى دولثها و نبود موازنه در بودجهه هايشان.

انقلاب صنعتى ترون وسطا Y..
ب: كرايش گروههاى اجتماعى به بهرهبردارى از تورم.
ت: نبود موازنه در بر برداخاختها

ج: فرسايش سكههایى در گردش، كه رسـم (السـايـلنه") بر آن دامن
مىزدد.
ج: نوسان ارزش مبادلة نقره و طالِ.











 |Y

 ماهرانه از نوسانهاى بولمى دو طرف ثروته
 صرداخت و اروپاييان خرب سكهُ طلا را آغاز كردند. از أين رو، نقره به





دوره بدبختى Y.1









 (IYYD
 مى آوردند و ذوب مىكردند و به آن سبوى درياها مىىبر دند... اينـ امر مايه
 مى ترسيدند أرزش فلورن [طلا] بيش الز اندازه در برابر نقره سقوط كـنـلد. از

 فلورانس آمد و آن ورشكستگگى شركت باردى بود كه دو سـالٍ پِ از از



 تأسفـ میىكند. نلورانس هيجچگاه ديگُر آن تدرت مـالى راكه در سلدهُ سبيزدهم و آغاز سلهُ جحهاردهم داشت بازنيافت. به عنوان نمو نه كافى الست تو جه كنيم كه

 كمـتر بو دنل.


برسنل و سرمايهُ بانكههاى فلورانسى در قرنهاى If و اه ميلادى

لورنتزو مديپیى نتوانست توانايیى هايیى را كه از او در زمينهُ فكرى و
 سال 1494، هنگامى كه مديريت بانكى مليجى را به دست گرفت افول

أين هؤ سسهه آغاز شُده بود. گزارشنغران آن زمان كان به درستى او را متهم
 كرده و (ادست به برداختهايیى زده بود كه هيجَ قانونى آن را محجاز
 بهبود وضعيت مالى خود گهگاه شيوههايى هشـيكوك به كار میى برد و شايد






 افزايشُ يافته است ياكاهسُ







 | TMY

## جنگَ صد ساله

دوره كهولت اروياى قرون وسطا با كاهش بويايى و يكى سلسله بلاهماى





نمودار تجارت بينالمللى: مارسى، جنووا، ديـ و انگليس

ورشكستگیى و از همه بالالتر جنگ. در سرتاسر اين دوره، بيشتر















 ^זץזا، در شهر روآن، به يكى اديگى فلزى كه از آن كلوله آتشى بيرون
r.ه دورة بلـبختى

 تزديكى ساوت هممتّون ديله شلد. از اين تاريخ به بعد، در متون قرون











بيلان تكنولوj
يكى از بدبتتى هاى بزرگ تاريخ بشريت اين الست كه يكـ جامعهن رو به













استت و هر سه شرط، يه طرر عمله يا جزنُى، تأبع محيط اجتماعى الست.
 و توآورى را جلى بڭگيرنل و از آن استقبال كننل. در دورهُ رو به رشـد

 كه در انگليس OGYY آسيابى را ساختم كاهنامهd Domesday Book آملده انست. Y - راهبانميسترسى كه كارخانه ها و مزرعه هاى
 كردنل.
در دوره انحططاطى قرون



 خود را از دست دادند تشرط دوم اقبال نوآورى تكنولوزيكى اين است كه پاسخڭگوى نيازهاى





 نوين را ايجابي كند.ل"





دجار كمبرد بازوى كار شـده بودند جون كارگرانشان نيز بايد مـانند راهبان
 اجتماعى است كه به اندازه دو شـرط رِييشين براى اقبال اخترا الختراعات ضرورت دارد. جه بسيار اختراعاتى كه به دليل نبود سرمايهْ لازم و مواد يا
 حنين سرمايهأى لازم است كه ارزش افزوده وجود دإثـته باشلد و يك
 هدايت كند. خالاصه اين كه، يك نظام اقتصادى كار كارساز و مناسب لازم اسمت.
 افزودهاى كه بلون آن ريحارد والينگفورد هيحگاهاه موفق نمى شـد دو دو ساعت نجومى و همحنين ساعت معروف خرد را بسازد، و بلدون آن

 نمىتوانستند در ساخت آسياب تازهاى سرمايه گَذارى كنند. در دورهانى


 در نورديل باعث كاهش شديل آن خيزى شـد كه المروزه الادرآمد ناخالصـ
 به كار گرفته شُد.




نياز هاى جنگى را برمى آورده است.
 جنگ، به اين شاه كه قصد به راة انداختن يك جنگ صصليبى داشت ساختن


















 رسالئ اوست كه نخستين تصوير از يكى سلاح آتثينين قابل حمل، يعنى توبپ كرجِك معروف به زنبورك، آملمه است است
IfT. .






P.9 9 Pورء بدبختى

اههييت آن در ييشّر فتى بود كه از زمان كيزر به دست آملده بود. طرح كتاب



 در سـال نتيجه يك محاصره يا يكـ نبرد را تعيين كنل. در خأور نزديكه، تركها كه از

 و توانستند به شهر رخنه كنـند. سقوط قسطنطنيـه در سالل IHAr نقطهُ


 (كه بلدون شكى برای نخستين بار از توپ استغاده كرده بود) شكـيت


 گرفت. در سال
 مـلاحظهاى دست يافته بود كه در ديگر زمينههانى تكنولوزى در همتا
 طولانى ركود تككنولوزيك سـروكار داثــتـ در اين دورهُ بى تحركى فرانسـهـ
 سيزدهـم و به ويؤه در زمينغ ساختمانـى انـى به دست آورده بود، بهرهمند شُدنل.




آن در رابطهاند يیش مى آيند و به آن مى رسند و حتى در برخخى صنايم از




 بودند از ساخت آونگـ مكانيكى، ذوب فلزات، محور متحرك برای ارابها


 بردند فراتر بروند. و در زمينهُ فنون ساختهانى، ننها در سـدهُ نرزدهم بود


 بى سابقه براى گـسترش فرهنگ در غربـ بود.

## سخنى كو تاه درباره چرخهههاى تمدن

جالبترين سند درباره: نبوغ قرون وسطايى طرحى است كه برای





 بود كه در سال رفت و از كارايی غربيها حيرت كرد. (مجمع نلورانس برانـيانى وحدت


 نيروى آبى تكيه مىكند كه موجب








 طرح اصلاحات بساريون هيجگاه به مرحلة اجرا در نيامـا حتى




 به وسيلة آلن فرشتهاى مسير خورشيل در آسهمان را نشّان مى





 داشتند نام خود را در جاييى در رايين طرح، يعنى هـمان بان جايى كه به ديد

 اعضياى اتحاديههاى حرنهاى و إمثال آنها اسستفاده شـود. از بررسى متون و مدارك مربوط به اين دوره اين شـك برانتيـتـه

 است. شايد درست اينن بانشد كه حد وسط را بخيريم. در اغلب موارد،


 دستاوردهاى آن آن را دستكم گرفتهايمه.


 داشت، سرسختانه معتقد بود كه قرون وسطا (يا آن كونه كه بعده ها ناميده

MIr ستخنى كوتاه دربارة جرخیهاى تمدن
شد: آتاريكى قرون وسطاه") نويسندگان كلالسيكى را نـى شناخته يا آنان را



رنسانس جامعdُ قرون وسطايى را جامعهاى كليسايـى و أيستا "مى دانست، جنبسى (اصلاحات، إروتستان] آن را جامعهأى فاسلد و تحت
 اين بود كه قرون وسطلا دروه بىمنطقى و خرافات بوده است. هنوز بسيارى از امروزيان نيز چحنين مى انديشنـد.


 رفتهرفته به أين برداشت رسيدند كه جامعهُ قرون وسسطايى يك جامعهُ
 امروزى ارائه كردند. فرانسوىهانا، قرن مسيحیى ايد آل را قرن سيزدهم





 بيششهاى را در خود گرد مى آورد. بررسى صنعت نيرومند بافندگى در




 دورْ آرمانى غيرتكنو لوزيكل به سر مىىبردند. در سـدهُ بيستم، تصورات

 است كه تصور جامعه غير تكنولوزيكى قرون وسطا تا جه حدل بـىاساس

تاريخ تكنولوزى سدههاى ميانه هنوز در آغاز راه استا لين ورين وايت،









 خود بيداكرده است، اما آنجه در اين باره انجام مىكيرد منحصراً مربيوط










 است كه ما ثـاهد بيــرنـت مداوم فنون و علومايم. وظيفهُ نريسندكان تاريخ

سID ستخنى كوتاه دربارة خرخههای تمدن

فنون اين است كه اين برداشت نادرست را تصحيح كنند. تملن غرن


سال . . . .
 غرب أين امتياز را داشته است كه در داخل خرخ خـه







 هفذهم هـم


 بیيشرفت تكنولوريكى آن وجود دارد. هیكوشم اين را در نمودارى نشان بلدهم.
در مرحلة صعود ـ كه آن را مرحلةُ الف مى ناميم - دو منحنى




 و منحنى ييشرفت فنى با آهنگى كندتر از آن رو به آفول مى رودد، كندتر از
 نظامى ادامـه مـى دهنــ.

انقْلاب صنمنى ترزن وسطا YIS
براساس اين الگُوى بسيار تجريى اما منطبت بر ايلـهاى كه من از تحول












 در آغاز، برداشت من اين بود كه برحلهُ صعود فرانسه را وا با بايل ميان



| صمود | بختُى | ستوط |
| :---: | :---: | :---: |
|  | , <br>  |  |
| 莒 | نرانس |  |
|  | 㐭 |  |

YIV ستخنى كوتاه دربارءٔ جرخدهاى تمدن
 جنگگهاى صليبى بازگثـت و دورهْ تازهأى در تاريخ فرانسـه آخاز شد كه از

 |حسـاسـات افتاد.










 در دهd و 19V جستجو كرد.






 ديگر از من دعوتى نكردنل تا سال 19VY، و اين بار دعوتمه برای اين بود

 كثور به مسرعت رو به افول محىود. ايدآل امريكايّى تجارت آزاد وا و





























M19 ستخنى كوتاه دربار\& جرخههاى تمدن



 كارگاههاى ساختهانى برایى جا به جا كردن برخیى مصالح هئر از از

 و مصـالح تازه ماختهمانى نلاشـت و سرمايه گذارى در اينـ زمينه بسيار

ناتيز بود.

 هنرز هـم كه هنرزاست نظام اندازه گيرى مترى را را، كه خود


 امريكايى ها هنوز برای انذازهگيرى طول به كار مى.برند، مـال دورالن رم باستان است.
در صنعت حمل و نقله متو جه شدم كه در امريكا عمالاً از هليكوحتر





 كيلومتر در ساعت رسيد. در فكر ههندسان امريكايى نـى كـنـجيل كه

 كهنگّى متروى نيويورك بود.


 مىىرسل. عجيبتر از اين، اهميتى بود كه در بازركانى أمريكا به رأههاى
 كثتى رانى مىىكرد. دو طرح غولآسا در در دست اجرا بود: الاراه دريايحى

 رودخانه به رود ميسـى سييى مى مييوست. حمل, و نقل از راه روه رود و دريا در قرن در بيستم از هر هر وسيله ديگّرى



 تكنولوزيكى بود. با مقدار مساوى سوخت، يكـ كئتى میى تواند • با برابر يك كاميون و صدها برأبر يك هوايّيما بار بـريرد.






 دربارهٔ تحون امريكا، در مجمهوع بسيار درست بو ده أست.

مرحلهُ ب

ثبات درآمد ملى
ثبات جمعيت
توقف آبادسازى

## مرحلة الف

افزايش درأمد ملى.
افزايش جمعيت
أبادسازى زمينها

MYI ستخنى كوتاه درباره جرخهماى تدلدن


كوشيدم برایى رشد و صعود نيز نمونههاى هـُتركى در فرانسهُ قرون
وسطا و امريكاى امروز بيابم. از آن جملهاندن
هكانيزه شُن
تكامل كاو أهن
أزادى
اتومبيل
هنرى فورد

ماثين بُخار

ايمان مذهبى
كليسأهاي بزركى
, اهبان سيسترسى
سكة طلا
أسياب



 بمانند همتايان معاصر امريكاييشـشان، زبان به انتقاد از روحيهُ مادىگراى













 سالخور دگىاند و از هم اكنونا يا شـايد بعدها، درباره امريكا هم صدق

$$
\begin{aligned}
& \text { كاهت درأمد ملى } \\
& \text { فرسودكى زمين } \\
& \text { متروك هاندن روستاها } \\
& \text { سركشى كارگرى } \\
& \text { عدم استقلالا اقتصاد } \\
& \text { كاهش سرمايه كذارىىها } \\
& \text { يرّوهش زيبايىشناختى }
\end{aligned}
$$

rry ستخن كو تاه دربارí جرخههالى تمدن
افول را متوقف كردند. اين عرامل در زمينههاى زلر نمود ياقتند:

افزايش محسوس جمر جيت
اصلاحات در آموزش
مقاومت كمهتر در برابر نوأورى
كوشش براى كاستن از تمركز دولتي دشمنى كمتر با جوانان

افزالينس محسوس دنس درأمد ملى نو شدن شيوههاى كشاورزیى

صنتّى شدن
روحيه (ركورد جهانی")
روحيهُ جمعى (ورزسانش)
افزايش سرمايهكارارى_ها

 شـدهانل. در مقابل، صنعتگگ امريكايى امروز المتملدنالتر از همتاي




 درباره يك ملت بيمار و حتى در حار حال انحطاطـ














انقلاب صنعتى ترون وسطا YYF
أمريكا منتشر شلـ، مقايسهن تاريحخى قرون وسطا با امريكا را ادامـه دادم.








 مىىردم بقاله بنويسند:

_كليـــاها و سلـهـا
















YYQ سشتنى كوناه دربارؤ جرخههاى نمدن
كرده بودم در جريان اسـت: كاهش روحيةُ ملنى و سستى روحيةٌ ستيزهجويى بازرگانى، رواج








 جمهورىى جان كندى به آن اششاره مى شـلـ، كمابيش






 دريافت كه ثبات ثولى خود را از دسـت داده است، و هـمـحتنين آزادى





périclés - 1 تدلن يرنان مىداتند. - م.

ميليمترى، V.
























 هزار سالهُ خوينّ است.

## تَاهنامه

| هشتّبر و نهم ميلادى | فرنهاى شنّم، |
| :---: | :---: |
|  | Ory |
| ركاب انسب (ارويا) | قٌ - هـتّه |
|  | قـ هـ |
| آبش سـ | هايان ف. |
|  | حد. ${ }^{\text {ح }}$ |
|  | NIS-AMK |
| ابداع سيستم هاربونيك | حدود |
| آرشه | فا. نهم |
| نعل: ميخدار (اروها) | ق. نهم |
|  | ق. نهم و دهم |
|  | قرن دهم |
|  | 9 VV-998 $^{\text {a }}$ |
|  | J. כ. دهم |
|  | ق. دهم |
|  | ق. دهم -دوازدمهم |
|  |  |
|  | قرن يازدهم |
|  | 1...-1.1. |
| جر | $1 \cdot 1$ |
| آلـياب آهن | حدود . 1.1 |
|  | حوود 1.Y. |
|  | ح.Y. 1.4 - |
| استفاده از آلبياب در جرمسازى | 1.41 |
| آمباب باهـاهدانها | 1.F. |
| آمبياب بالستفاده الز جزر و هـ | 1.4F |

YYA

| خرمنكوب با بازيى بتحرك | حدود 1.0 |
| :---: | :---: |
| رندا زراعى | 1. $\mathrm{YW}-1 \cdot \mathrm{Sr}$ |
| \|استفاده از المبك در كــاودزى | 1.VV-I-Ar |
| تـُومينه | ل، بازدهم |
|  |  |
| منجنبق آتشالفكن | پايان ن. |
|  | قرن دوازدهم |
|  | حدود 11.. |
|  | lify |
| آسياب نيشهك | 1198 |
| باداس (آبياى بادى) | 111. |
|  | 118. |
|  | 1190 |
| تطبنها (نغـيّين الشاره در درارديا) | 1180 |
|  | ق، دوازدهم |
| كشفالـيدنينريك | ق. |
| آٓبياب در زير يل | ق. |
| ــد روى رودخانها | ق. دوازدهم |
| طاق معرون بـ دردمى در معهادى | ق. دوازدهم |
|  | ق. دوازدهم |
| بِلكان ماريّج | ت. دوازدهم |
| ويتراى | ق. دوازدهم |
| قالب صابون | ق. دوازدهم |
|  | ز. |
|  | ق. دوازدهم |
| طوتَ سينه اسب | ق. دوازدهم |
| بزارع نهونه (-ـيسترسى) | ق. |
| بهبود | ق. دوازدهم |
| نهركز دستكاههاى مختلف الستفاده كنتده الز نيروى آبر (هر | ق. دوازدهم |
| بك كاركاهـيستراسى |  |

ترن سيزدهم
الر: هيلروليك با دد-كاه خودكار جلوآورندهُ كندد
حدود • الر؛ ويزّٔ برش تيركهاى جوبى در زير آب
حدود • IYK
آزمايش جرغ آونى

$$
\text { حدود . IYK } \quad \text { دست كرم كن با آتشدان هملق }
$$

سكان مجهز به تاب (اروبا)
اوالمطط ف. سيزدهم
اواسـط ت، سيزدهم د دستكاه باقندكى الفقى براى دو كاركر
دريجههاى آببند كه بطور خودكار با فثار موج بسته مىمشود
جرج آبى براك تافتن إبريشّم
IY人0
جابٍ دستى لوح مسطح
-
سـورتمه
उ. سيز دهم
ىـ مـزددم رواج هرخنخديسى
فــ مـيزدهم دســكاه اندازءكيرى ارتفاع ستاركان
تن. ــيـزدهم

$$
\begin{aligned}
& \text { قـ دوازدهم }
\end{aligned}
$$

، انقلاب حنعنى ترون وسطا

$$
\begin{aligned}
& \text { تـ. سيزدهم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بإيان ق. سيزدهم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فرن جهاردهم }
\end{aligned}
$$

حدود حدود IHY IMY

راستكوثئٌ مركب برائى انمازدكيرى د
 جرخ تيزكن كلولة آمنى توب جرخ خراطم:
المسفاده از اترزئى آب برائى تيبد مبه نولادى
ــرزن آمنىى
جرخ دريسندكى بابی كثف جِدن (الروبا) آَسياكيب) كوره بلئلم


| صففحها بـاعت | ف. |
| :---: | :---: |
|  | كت جهاردهم |
| رجنكال | ق، |
|  | ق. جهاردهم |
|  | قّرن |
|  | IF.0 |
|  | IFIY |
| تلهبغ هكنه | آغاز |
| استفاد، لز باروت براى انفجار باري |  |
|  | آغاز ق. |
| وسايل تعربت | آغاز |
| كتُّن كاراول: | IFY. |
|  | TFY. حدو |
| مت براكى ساختن لولأ جوبى | THF. حدود |
|  | IfY. حدود |
|  | حدود |
|  | 1FY. حدود |
| حرون متحرك برانى جانب | IFFO |

# از همين مترجم <br> توسط نشرمركز منتشر شده أست 

در جستجوى زمان از دست رفته (مارسل يروسـت)
جلد اول
جلد دوم
جلد سوم
جلد جهارم طرفترمرمانت
جلد پنجم سلدوم و عموره (در دست اننشار)

خوشيىها و روزها (مارسل پروست)
واتيكان و فاشيسم ايتاليا (جان بالارد) ناياب

مجموعه ادبيات جهان برایى جوانان
آرزوهایى بزرگى (جارلز ديكا ديكنز)
داستان دو شهر (جارلز دير ديكنز)
دور دنيا در مشتاد روز (زّول ورنان)
ديوبد كايرفيلد (جارلز ديريكنز)
رابينسونكروزو (دانبل دفو)

كر كه به عنوانِ بخثى از قورن وسطا عادتأ يادآور ركر 2 و تاريكانديششى و رخوت است، اروبياى

 بإوررترين جو


 ناميل. نححر لات هـهـ جانبهى آن عدر كه در اين







890.

