تخيلمكالمهاىي


ترجمه رؤيا يورآنذر
(1)


سرشناسه: باختين، ميخايليل ميخائيلوويج، 1990 19Y0 م.
Bakhtin, Mikhail Mikhailovich
عنوان و بديدآور: تخيل مكالمهأى جستارهايى دربارة رمان / ميخاييل باختين؛
ترجمة رؤيا وورآذر.

مشخصات ظاهرى: ه\& A\& ص.
شابك: 8-029-185-964-978
وضعيت فهرستنويسى: فيبا
يادداشت: عنوان اصلى: The dialogic imagination
موضوع: داستان ـ مقالهما و مقالهما
موضوع: الدبيات ـ مقالهها و مقالهما
شـناسه افزوده:

ردمبندى ديويى: رميكي:
IYEMYY. شماره كتابشناسى ملى:

ميخخاييل باختيين
44016. H2
 ترجمגريبايورآنر
(1)

$$
\begin{aligned}
& \oplus \\
& \text { تخيل مكالمهاى } \\
& \text { جستارهاى دربارة رمان } \\
& \text { ميخاييل باختين } \\
& \text { مترجم رويا پورآذر } \\
& \text { ويراستار ليلانبى } \\
& \text { حابٍ اول تهران، IHAY } \\
& \text { تعـاد 00ا90 نسخه } \\
& \text { قییمت Y000 تومان } \\
& \text { ليتوكرافى باختر } \\
& \text { جات } \\
& \text { ناظر چاب } \\
& \text { تمامي حقوق اين اثر محفوظ اسـت, تكثير يا توليد مجدد آن كلاُ و جزياًا } \\
& \text { به هر صورت (حِاپ، فتوكيى، صوت، تصوير و انتشار الكترونيكي) } \\
& \text { بدون اجازؤ مكتوب ناشر ممنوع استا } \\
& \text { QVA aff IAD ora A شابك } \\
& \text { www.nashreney.com }
\end{aligned}
$$

## فهرست مطالب

$v$ يادداشت مترجم
9 ملــدمه
ro حماسه و رمان (تامى به سوى روششناسى مطالعةً رمان) .Arويشينة كفتمان رمانكرا
السام زمان و ييوستار زمانى_مكانى در رمان
irv يادداشتهايى دربارة بوطيقايى تاريخى149I. سلحشورنامههاى عاشقانة يونانى
IsV ..... Y. آإيوليوس و وترونيوس
19. 
$r \cdot \lambda$ 
rif YYY ......................................... عملكرد ولگَرد، دلقكـو ابله در رمانrryrNI
r.r 
rryها. أمألات بايانى
FFV ................................................................. كفتمان در رمان
رمان و سبكـشناسى مدرن

وگرمفهومى در رمان
FYA ....................................................... شخص متكلم در رمان دران
F\&V ..................................... دو خط سير تحول سبكـشناختى در رمان اروبا
arr
وازگكان تخصصى
$\Delta f q$
وارْهنامه
$\Delta \Delta V$. ..................................................................................................

## يادداثت متو جم

كتابى كه بيش روى شماست، ترجمئ يكى از آثار ميخاييل باختين، متفكر برجستهُ



 عتى الامكان براى درك درست نظرات تمام صـاحبان انـديشه، بـايد مسـتقيماً بـــ نو شتههاى خودشان رجوع و از كسب معرفت دست دور اجت اجتناب كرد.
 ماية تأسفم شده كه اصطالاحات باختينى مانند (مكالمه كرايى") حتى در ميان جامعة
 اين امر، مصادره اين اصطلاح بهوسيلة́ حوزههاى سياسى و اجتماعى است است كه بـه
 خرد در معنايى به كار مى برند كه از مفهوم مورد نظر باختين بسيار محدودتر استر است. با
 باختين فراهم مى آيد و اين معضل تا حدودى حل خواهد
 ممكذارند، مشكلات خاصى فرا روى مترجم است. كتاب حـاضر يكـر اريـار از زبـان روسى به زبان انگليسى و بار ديگگر از زبان انگليسى به زبان فارسى ترجمه شده است

و در اين كار سعى شده است با مراجعه به ديگر آثار باختين و كتابهاى گوناگون




 است پرهيز كردهام. در انتخاب معادلهاى جديد نيز از راهنمايى استادان گرانقدرم، . بهويزه دكتر فرزان سجودى، بهر بره جرا جستها

 با حمايت و راهنمايیى آقاى حسين پايا برداشي







 گرامىاى كه آن را مطالعه مىكنند مرا از انعكاس تذكرات ات خود محرور نكنند.

رؤيا بورآذر
بهار

## مقــدمه

## 1

ميخاييل ميخاييلوويجِ باختين' يكى از متفكران برجستهُ قرن بيستم است. از آنجا كه تا همين اواخر عوامل گوناگونى دست به دست هم داده بودند تا شا شخصيت باختين



 زندگى باختين مصادف با تيرهو تارترين ايام تاريخ اخير روسيه است: دهؤ بعد از سال




 نوشت. طى اين سالها فقط يكى از كتابهايش (كتاب داستا يفسكى) 'با نام خود او

1. Mikhail Mikhailovich Bakhtin




چحاپ شد. سه كتاب ديگر با نامهاى مستعار به چابٍ رسيدند (به بخشت سوم مقدمه رجوع كنيد)، بعضى از كتاب هاى او طى نقل مكانهاى اججبارىاش گـ شم شدند، بعضى از آنها در جِإِخانهاى كه چحابٍ دستنويس مفصل باختين دربـارهُ رمـان تـعليم و تربيت' را تقبل كرده بود وقتى ارتش نازى آن را به آتش كشيد، از بين رفتند، بعضى
 بودند با تأخير چهل و يكى ساله به جابٍ رسيدند و بقيه هم مثّل كتاب مربوط به
 چاپ تشخيص داده نشدند (به بخخش دوم مقدمه رجوع كنيد).



 مجردات دارد، كه گاه باعث غامض به نظر رسيدن نوشتههاى او در نظر مــخاطبان انگليسى و امريكايى مىشود كه به نشر مقالهالى خو گرفتهاند. سبكى باختين، گرجه بهطور مشخص به سنت نشر تحقيقى روسى تعلق دارد، سبكى كاملاً منحصربهفرد است. كاربرد زبان در نوشتههاى او تا حدودى مانند كاربرد آن در رمان است كه بـا بنا به گفتهٔ ايان وات ${ }^{\text {² }}$ كتاب بيدا يش رمان

 بودن شخصيت او بر ما روشنتر مى شود. وازءٔ روسى č واضي انگليسى قادر به توصيف شخصيت اوست. معناى شگفتى به حدى در اين وازه زياد
 در سرگذشت عجيب نوشتههاى باختين منعكس شده است (مثل چات آث آثارش بـا اسامى فراوان ديگرى غير از نام خودش) بلكه در سبك او نيز مشاهده مى شود، البته

Erziehungsroman . 1
2. Russian Contemporary
3. Ian Watt
4. The Rise of the Novel

اگر بتوان دريارهٔ شخصى كه تمامى هموغمش " „دگرصدايى"' بوده، سخن از سبكى واحد به ميان آورد. روسهها اين غرابت را فوراً تشخيص مـيدهند؛ بـارها و بـارها

 يا سرى تكان دادهاند و با تأسف لبخند به لب آوردهاند.

 فراوانى به ناديده گرفتن تقسيمبندى هاى مور انو دارد. آتن دوران پريكلس برای باختين جاذبه ندارند. او مجذذوب دوردروههايى از تاريخ است كه معمولاً از نظر


 افراد، صرفاً فعاليت انسانهايى گمنام در جايى دور افتاده طىى ظلمانى ترين دورههایى
 آغازگر فصل بسيار مهمى از تكاپوى انسان براى روشن كردن رمزهاى است. او بارها خوانندگانش را به دوران تجديد حيات دومين سلسلة شاهان




1. other-voicedness

Periclean Athens. $Y$
 Hellenistic age . . ه. Toulouse، شهرى در جنوب فرانسه.
 Carolingian Revival .V بخشهايى از اروباى غربى حكومت مىكردند.
8. Pigres











 متنوعى مىرويم كه باختين بالطمينان كامل مثالهاى گـزيدهُ خــود را را از آنهــا وام گرفته أست، در پاسخ فقط چنين مىشنويم كه مثال يا اثر مزبور و وجود خارجى ندارد

 اذعان مىدارد كه در واقع اتر مزبور نهتنها وجود دارد، بلكه براى توضيح نكتهٔ مورد
 خبرهترين افراد با آن آشنايى حند اطلاعات باختين از تمدن اروبِاى غربى به قدرى مفصل است كهـ اسه اين امكان را
 ضدالگوى بيشنهادى خود قرار دهد. ضدالگوى مزبور از دل نظريهاى بيرون مى آيد

| 1. Halicarnassus | 2. Ion |
| :--- | :--- |
| 3. Chios | 4. Varro |
| 5. Wead | 6. Musäus |
| 7. carnivalize | 8. Spitzer |
| 9. Curtius | 10. Auerbach |
| 11. René Wellek |  |

كه ندنتها قادر به توجيه منطقى تخريب درونى خودش است، بلكه براى تأثتيرات سنتهاى متداول نيز نوجيهى منطقى ارائه مىدهدهـ





 باختين برداختهاند.



 نيست. اگر در آثار او به دنبال نظمى ياكوبـي








 نخستين دستنوشتههاى مغقودش تا آخرين اثرش كه هنوز به حابٍ نرسيده است).

1. Todorov
2. Hjelmslev
3. Saussure
4. Roman Jakobson
5. Benveniste
6. sonnet
7. Pushkinian








 خلمت انعكاس كشمكش مزبور است خود












 مختلف به معناى خاص كلمه (يعنى گريشه هايى كه با علانم زبانشناختى رينى صورى
8. Manichean
9. centrifugal
10. centripetal























 باختين از دكرمفهومى، اشاره به تعامل ويزئ دو اصل همئُ ارتباطات است استه در در انواع
11. becoming
12. heteroglossia
13. polyphony

گوناگون بيانات موجودند: از يك سو، هر روش نسخهبردارى به مـنظور تـفكيكي

 بافت مىتواند ميزان و نوع معناى بيان را (نسبت به معنأى آنن، وقتى كه فقط نمود نظاممند مستقلى از بافت در نظر گرفته مى وشود) تحريفـ كند، به آن بيفزايد يا آتى در برخی موارد از آن بكاهد. آنَحه باختين را از ساير متفكران انمروزى كه با زبان سروكار دارند متمايز مىكـند، همين حساسيت فوقالعادءٔ او نسبت به مسئلُّ كثرت بى بدو حصر تجربيات است.




 است كه بيشتر الگوهاى ارتباطات فرستندهـگيرنده را ارائه مى دهند)، بلكه هر يـى از اين. دو نفر، بهمثابه ذهنيتى هستند كه با انتخاب گُتمانى كه ترجمان مقان مقاصدشان در اين داد و ستد ويزَه است (انتخاب يك گفتمان از ميان همهُ زبانهاى مو در آن لحظه بیش رويشان قرار دارد)، در مقطع خاصى از تاريخ به خود تع تعين مى بخشتند.


 مeاصدى كه از قبل در دل وازثهايى نهفته است كه استفاده مى
 و لاكانِّ ${ }^{\text {¢ }}$ سال ا9V9 آن را ترجمه كرد). بنابراين، هريكى مىكوشند ترا تا با با لحن، تلفظ، انتخاب

1. sovercigh eges
2. Vygotsky
3. Villerswn
4. Lacan
5. Bruss
6. Freudianism
7. Volonimov
8. Titunik

واركان، حالات و نظاير اينها بِيامى را به فرد ديگر برسانند كه در آن تداخل ديغران

 كه در مكالمه حضور دارد.


 فرد مىگويد وحدتى وجود دارد، درحالىىه فرد همواره خودآكاه و ناخو دآكاه مفاهيم
 دو تن از متفكران مهم دوران اخير است كه هر دو با وجود تغاوته ها
 سضور میشود: هوسرل كه در سـال 199V به حـاتِ رسـيـده است.



 اصطلاحات رايج زبانشناختى، اصطلاحات خاص خاص خود را به كـار گـرفته است. او




1. otherness
2. Logical Investigations
3. Speech and Phenomenon
4. word-with-a-sidewards-glance
5. Austin
6. Searle
7. Grice
8. Husserl
9. Derrida
10. word-with-a-loophole
11. intonational quotation marks
12. How to Do Things with Words
13. Speech Acts











 إرداخت.

## r




 زندكى او در آريول و سبِّ در در ويلنيوس






مجادلات نمادگرايان، اكميستها' و آيندهگرايان مشاهده مـي شد. نــد ادبـى نـيز ضرورت و جذابيت جديدى يافته بود: درست در همان سالى كه باختتين قدم به شـهر كذاشت، اشُكلوفسكى ${ }^{\text { }}$ " مىشود. دانشگاه پترزبورگ مخصوصاً در زمينههاى مورد علاقهُ باختين بسيار فعال
 بودو ئن د كورتنه ${ }^{\dagger}$ بود، فيلسوف مـد
 اين دانشگاه مشغول تدريس بودند. اما باختين بيش از همـ تحت تأثير تـعليمات
 كليدى باختين را مىتوان در نظراتى يافت كه زيلينسكى در آثارش ابراز كرده است (بهخصوص مفاهيمى كه با سنت خطابى رومىمرتبط هستند). در هــمين ســـــالها باختين مبانى دانش شگُتانگيز خـود را در فـلسفه، مـخصوصاً فـلسفه مستفكران كلاسيكى و آلمانى مستحكم كرد. وويدنسكى برجستهترين متفكر روسى بيرو كانت بود و ديگر استاد باختين، ان. او. لوسكى ^ زير نظر ويندلبانت و و و و ورنت " ' مطالعات
 به شهر نويل '" در غرب روسيه نقل مكان كرد و در اين سُهر دو سال بـه تــدريس هرداخخت.

 عبارت بودند از: ليوف پامميانسكى
I. Acmeists، جنبشى در شعر روسى كه در قرن بيستم با گَرفت و بـه مـوضرعهاى واقعگرايـانه ميردراخت.
2. Shklovsky
4. Baudouin de Courtenay
6. Aleksandr N. Veselovskij
8. N. O. Losskij
10. Wundt
12. P. N. Medvedev
3. D. K. Petrov
5. A. I. Vvedenskij
7. F. F. Zelinskij
9. Windelband
11. Nevel
13. Vitebsk
14. Lev Pumpianskij

لنـينغراد شـد، وى. ان. ولوشـينوف كـه بـعدها زبـانشناس شــد امـا در آن زمـان
 بزرگترين نوازندگان پِيانو در روسيه شد، آلى. آلى. سلارتينسكى
 فردى بسبار عجبب بود. افراد ديگرى نيز بودند كه گرجه بهطور منظر ونظم در جلسات بحث

 مخصوصاً باختين ـ اهممبت فراوانى براى آن قائل بودند، فلسفئ آلمانى بود. در آن
 به نظر باختين يكى از اعضاى بسيار مهم گروه، ماتوى اسحاق كا گان

 بود و حدود ده سال به تحصيل در ماربورگ \& و برلين اشتغال داشت. افكار كاگان



 ارزششناسى و تأكيد او بر ضرورت بازنگرى مسئلهُ تقابل ذهن / جهان مشاهـاهده كردا

 خلاصهٌ كتاب عظيمى دربارهُ فلسفهُ اخلاق است كه باختين سالههايى از عمر خود را ـ هنگامى كه در شهر نويل زندگى مىكرد ــ وقف آن كرد، اما اين كتاب هرگز به

1. M. V. Judina
2. B. M. Zubakin
3. I.I. Sollertinskij
4. Matvej Isaic Kagan
5. Encyclopedia of Soviet Energy Resources
6. Marburg
7. Natorp
8. Hermann Cohen
9. Ernst Cassirer
10. Art and Responsibility

جاب نرسيد (جز بخششهايى از آن كه شصت سال بعد در سال 19V9 منتشر شد). در سال ه 19 باختين با همان علايق كلى به شهر ويتيبسك نقل مكان كرد. در
 از ظلمات انقلاب و جنگگهاى داخلى، مأمنى براى هنرمندانى مرانى مثل ال ليسيتسكى '،


 به كار كرده بود و سخنرانى ها و جلسه


 بيمارى استخوانى آشكار شد كه باختين همهُ عمر از آن رنج مى برد و و منجر به قـه









 هربار بود چون در اين سالها به مباحث هميشگى خود با گروهى از دوستان و

1. El Lisitskij
2. Malevich
3. Marc Chagall
4. Mariinskij
5. Iskusstvo
6. Elena Aleksandrovna Okolovic
7. On the Question of the Methodology of Aesthetics in Written Works
8. Russkij sorremennik

طرفدارانش مشغول بود؛ طرفدارانى مانند ان.ای.كليوئيف'، شاعر و




 نخستين بار به جهانيان عرضه شد. اين كتاب با وجود بـر بحثانگيزيز بودنش (به سبب
 عمومى روبهرو شد. حتى برخی افراد آن را سندى تحولآفرين دانستند (از جـمـله

 قزاقستان، تأثير آن محدود شـد. در زمان تبعيد، باختين به مدت شـي سان سال در شهر

 خود ادامه داد و تعدادى از مهمترين مقالاتش را مانتد „گفتمان [Slovo] در رمانه"]
 لنينگراد و كتابخانهُ لنين در مسكو برايش كتاب مى فرستادند.


 كتابهاى مهم خود را به پايان رساند كه به بررسى رمان آلمانى قرن هجدهـ

1. N. A. Kljuev
2. Konstantin Vaginov
3. M. I. Tubianskij
4. dialogism
5. Kustanaj
6. Saltykov-Shchedrin
7. Saransk
8. I. I. Kanaev
9. Daniil Kharms
10. Problems of Dostoevsky's Art
11. Anatoly Lunacharsky
12. "Discourse in the Novel"
13. Mordovia
14. Kimry

تعليم و تربيت) اختصاص يافته بود. انتشارات ساوتسكى پيستل ' نوشتهٔ مزبور را





 بالاغخه هس از جر و بحثهاى فراو اوان با با واديم كوزينوف

 بازنو يسى كنند.


 هايان نامهاش، جهان علمى مسكو را با به دو گروه تقسيم كرد. نسخهُ اصلى و نامتعارف


 انها هفت ساعت به درازا كشيد)، سرانجام دولت وقت در جريان، دخالت كرد رد و و در

 متعدد در زبانهاى مختلف رسيده استا ونـ، نوزده سال به تأخير افتاد و درنـهايت در سال 199Q منتشر شد.
اما باختين دوستانى نيز داشت كه در قاطعيت، كم از دشمنانش نبودند. در اين

[^0]هنگام آنان كه طى اقامت او در سارانسكى در سال 19 ا شيفتهاش شده بودند از او او دعوت به بازگشت كردند تا رياست گروه ادبيات را به عهده گيرد. بدينترتيب بيوند
 دانشكدهُ تربيت معلم به سطح دانشگاه ارتقا يافت. او كه خود معلمى محبوب بود بود
 نسلى از جوانان تأثير بسزايى گذاشت كه براى تدريس، تعليم مى ديدند. در اكوست
 مداواى چزشكى به مسكو بازگشت و تا زمان مرگش در هفتم مارس ا9Vه در اين شهر ماند.
سالهاى آخر عمر باختين سالهايى پـرتكاپيو و رضـايتبـخش بـود و آوازه و

 بوكاروف، در موسسئ عالى گوركى ${ }^{\top}$ (حلقه باختينى ديگر) با اشتياقى فراوان آرمان


 مباهات خود مىدانست. اين كتاب شـور و هيجانى ايجاد كرد كه توجه به مسـيـا



 بوطيقايى تاريخى براى رمان هستند كه خهار مقالةٔ موجود در كتاب حاضر نـيز از
 ييل مبنى بر اعطاى درجئ افتخارى به او مطلع شد.

1. V. Turbin
2. V. V. Ivanov
3. Gorkij
4. Questions of Literature and Aesthetics

از ميان كتابهايى كه به باختين نسبت داده شده، دربارهُ سه كتاب مناقشَّهُ فراوانى




 متون هر سه كتاب را در اصل شخص باختين نوشته است.

## $r$

مقالات حاضر پيش از هر حيز، در زمينهُ نظريهُ رمان مؤثر واقـع مـىشوند كـهـ در تسقيقات ادبى بهتفصيل درباره آن بحث شد شده است.
موفقيت چشمغير رمان در قرن نوزدهم، گذشتهُ اين گونهُ ادبى را تحتالشـو الشعاع

 هرمانه وجود ندارد، بر سر معناى واقعى كلمه رمان تو افق چجندانى خـا



 هستند كه نهم ما را از انواع خاصى از رمان، عمق فراوان مى بيخشند، اما هريك به

1. Marxism and the Philosophy of Language
2. The Formal Method in Literary Scholarship

3. Theory of the Novel
4. Towards a Sociology of the Novel
5. Lukács
6. Lucien Goldmann

نوعى نشانگر نقطهضعف مشابهى هستند: در كتابهاى نامبرده، سعى نويسنده بر آن



 دربرگيرندهُ دو هزاره از داستانهانـا نـا نثر طولاني




از آنجا كه بديع بودن مطلق گونهُ رمان به شايستگى به رسميت شنـا



 كه شمايى كه او ترسيم كرده است، مى تواند اند متون قد وجود اينكه او بيش از ديغران جديد بودن گونئ رمان را باور داشت). رمان نهتنها
 متن خاص ــكه قدمت آن دستكم به زمان يونانيان باستان مىرسد و فـر فـط در در اثر

 گونهها و سبكهان ادبى باري بازنگرى شود.
 ترارّدى را شايد بتوان از زمانهاى باستان شروع كرد، جون از ابتداى فرهنگى اروپايى

1. Rene Girard
2. Deceit, Desire and the Novel
3. syncretic
4. Scholes
5. Kellogg
6. The Nature of Narrative
7. Cervantes

FY مقـدمه

 بهسهولت مىتوان تشخيص داد. احتمالاً به همين دليل مى توان كونهها يـى را كه به






 لاريخ، به ارتباطات بين ردههاى رمزگانهاى رصاى قانونى، باورهاى مذاى مذهبى، سازمانهاى








 اثشكار مىكند كه همواره بين آنجه گفته شده و عملِ گفتنِ آن وجود دارند و يبيوسته


 لمام و كمال رخدادها هستند و هريك به روش خاص خود مى ركوشد به مطالبى كه

از نظر تنوع و وسعت به گستردگى دايرةالمعارف است، ششكلى روايى دهد. بنابراين،
 روسى") دربارة يكى تاريخ خوب روسيه نيز صدق كند: چنين تاريخى مانند رمان به


 مى دهد؛ ارزندگى روسى [در ييفگنى آنگين] با تمامى صدأهايش و به همهؤ زبانها و
 (برخلاف ديگُر گونههاى ادبى) زبان ادبى زبانى يكَـيارجِه، كاملاً تكوين يانته و مطلقاً بايسته معرفى نشده بلكه دقيقاً به شكل آميزهأى بويا از صدانى مداهاى متنوع و مـتقابل [raznorecivost] مجسم شُده است. آن „تفاوت فاحشى [djavol'skaja raznica])؛ كه موجب مى شود ييفكنى آنگين به جاى شعرى طولانى، رمانى منظوم دحسوب شود، همين تأكيد بر تنوع اجتماعى
 در نظامى انتزاعى به نام زبان روسى، به درونزبانهاى م مختلف سخن مسىگويند.




 ادبى وجود داشتهاند، اينگونها ادغام شده استت. در مقابل، رمان مىكوشد تا شكل خرد را به شكل زبانها رانها درآورد. از

 زبانها برقرار مىكند. بنابراين براى فهم بهتر گونهُ رمان يا بايد آن را البرگونهاى فرض

1. Belinsky
2. Evgenij Onegin
3. intra languages
















 ر يناكرادو

 مر جر دند. مى توان گفتهٔ ياكوبسن جوان را چتنين تعبير كرد: اششعر تـخطى از گــفتار



منتقدانى كه به اين تعريف از سبك قائل هستند، درباره بيشتر گونههاى ادبى،

تحقيقات بالرزشى كردهاند. علت پِيرش اين تـعريف آن است كـه نــتنها بـيشتر


 رمان، تفاوت فراوانى با ساير گونههاى ادبى دارد زيرا روابط كاملاً متفاوتى با با

 (حتى اگر كاملاً در منجلاب وراجىهاى ״تجزيه و تحليل شخصيت")، لافـزدنهانى اخلاقى و روانشناسى هاى آبكى الى غرق نشده باشند كه اغلب به جاى نقد رمان ارائه مى شو د). با وجود موفقيت فراوان سبكشناى دربارء: انواع ديگر متون ادبى، اين سبكشناسى ها براى گونهُ رمان كاملاً نامناسب

رويكردهاى سنتى به تازگى به جالى پرداختّن به مسائل مورد توجه لانسو ' در










1. Lanso
2. morphology
3. Tom Swift
4. Du sens
5. Some Aspects of Text Grammars
6. Meir Sternberg
7. Propp
8. syntagmatics
9. Greimas
10. Van Dijk
11. Freytag

## FI

هییست؟"
 صورى متفاوت هستند، بلكه ذاتاً نيز با هم فرق مسىكنند...) (مـقالله پاو. هــنرى و
 نكتهاى كه باختين ملدهها بِيش به آن بی برده بود: ا(بيش تر نظر يههاى ادبى مو جود،
 نهر وضعيت، بهتر از دههُ سى نشلده است كه باختين آن را نكو هش میكرد. در جحهار متالْ كتاب حاضر، باختين به بررسىى اين وضعيت پرداخته اسـت.

## $\Delta$

هسش از نوشتن مقالههاى اين كتاب، باختين كتاب داستايفسكى را به بإيان رسانده بو د. همـين امر بـاعث شــد در آن هـنگام ادعـاى او مـبنتى بـر مـنتحصربهفرد بـودن داستايفسكى در نويسندگى بسيار اغراقآميز بـه نظر آيد. به ويراست دوم كتاب مزبور (19\&F) مطالب جد يدى افزوده شده است كه مىكوشد رمانهاى داستا يفسكى را در سنـت ادبى خاصى قرار دهد. مطالب جديد و ديدگاه نويى كه در آنها عرضه شده
 سال فاصلهُ بين دو ويراست كتاب دنبال مىكرد. در آن سالها باختين ديگر رمان نوع
 أن را نابترين ترجمان إمرى مىدانست كه هموإره در گونهُ رمان بـه شكل ضــمنى و جود داشته است. بررسى تاريخچهُ رمان از منظر الگُى داستايفسكى پياملـهاى تهعو لآفرينى داشـت. از اَن پس ديگر رمان (اصرفاًگونهایى در ميان گونههاى ادبى ديگر"
 نمايشنامهُ توسعهُ ادبى عصر ماست) (مقالذ (احماسه و رمان॥) بلكه مهمترين عامل رما مزُ ُر حتى در دورههاى اوليهاى محسوب مىشود كه هنوز بيش تر محققان درباره́ اصل

1. What Is Exposition?
2. The Theory of The Novel
3. John Halperin
4. O. Henry and the Short Story
5. Eikhenbaum

كتابت رمان در اَن زمان مشغول بحث و بررسى هستند. ادعاى اين محققان مبنى بر اينكه در آتن زمان افلاطون يا قرون وسطان ريا رمـان

 رمانها و مخصوصاً رمانهاى روانشناختى قرن نوزديهم كه از آنها نشئت گرفتنـد،
 دارند، أز آرامشخ إناطر بيشترى برخور بردارند و و به همين دليل بـاختين مـيعتقد است



 نمىدداند و همواره بر مكالمه بين آنجه در نظامى خاصن، ادبيات به شمار مى آيد و و



 ادبيات مى دانند پِ فراتر مى نهل. تاريخحئ مورد نظر باختين علاوه بر مسائل ديگر، شُكل هاى ادبى برتر در فرهنگى خاص را را كمارزش میى تقليدهاى تمسخرآميز ${ }^{\text {T }}$ '
 نمونههاى جديدى از گرايشى است كه دستكم از زمان يونانيان بـاستان بـه طـه
 سبب ايفاى نقش منتقدى سختگير در نمايش مكالمه و ادامهٔ بازى خود تا پايان، نخستين رماننويس بنامد؛ نقشى كه كموبيش نقش هميشگى رمـان است، هـمان

1. novelization
2. parody
3. pastoral
4. Sorel
5. sentimental fiction
6. Sterne
7. Fielding





 ارمانكونهه| مىشوند.
در نخختين مقالهُ كتاب حاضر، گونهُ رمان در تقابل با گونهُ حماسه قرار داده شده است تا تمايز آن به اثبات رسد. حاصل اين تقابل، تعريفى از رمان استا است كه با تا تمدن



 در بركيرد، بلع و هضم كند و در عين حال كماكان جان جايگاه خود را حفظ كند، امـا سا ساير
 هو يت كونهاى خود، عناصر رمانگرا را دربرگيرند.







8. confession
9. utopia
10. epistle
11. Menippean satire
12. Ibsen
13. Childe Harold
14. Don Juan
15. Heine
16. Mimesis
\#معصيتكارى مطلت" است. تفاوت باختين و آوريان (كه جز در اين مورد، هم در زندگى شخصى و هم در آثارشان مشابهتهاى فراوانى دارند) در اين ايدهُ بـاختين است كه جون حماسه و كتاب مقدس هر دو مدعى نوعى مرجعيت هستند و ادعاى
 زيان خودش كاملاً متفاوت است، كتاب مقدس هرگز نمىتواند اند در تقابل با حماسهـ،


 است و به موجزترين شكل، جٍگونگى ادغام تعدادى از متون مجزا را الز گذشتههایى


 آنكه رمان رأُساً به صورت متن پـيديد

 توضيح داد (جَه رسد به توضيح آن در وازْهنامه). در اين مقالهُ طولانى عـلاوه بـر
 واحد جدولبندى تغييرات، أستفاده از مفهوم بيوستار نيز روس ديغرى بري براى تثبيت تمايز رمان از گونههاى ديگر است






 متعارفترين مبحث، در ابتدا و غامضترين مبحث در ثايان كتاب قرار داده شده است.

حماسه و رمان
گامى به سوى روششناسى مطالعهٔ رمان

مشـكلات خاصى مطالعهُ رمان را كه يكى از گُنههاى ادبى است از مطالعُهُ ساير گُونهها


 مهانن دوران تاريخى صورت مى
 ما ساير گونههاى ادبى را در هيئت بهانجامرسيدهُ آنها مـا مـيشنا
 را به شكل آنها ارائه كرد. فرايند اوليئ شكل





 ادبى براى خود قوانين خاصى وضع كردهاند كـه در ادبـيات حكـم عــو امـل مـعتـبر لار يخغ را دارند.
 كتابت قدمـت بيشترى دارند و تا به امروز نيز خصوصيتهاى شفاهى و شنيدارى ديرينه خود را حفظ كردهاند. در ميان گونههاى اصلى ادبى فقط رمان قدمتى كمتر از نگارش و كتابت دارد. فقط رمان قابليتى دارد كه به ما اجازه مىدهدل بـا اسـتفاده از روشههاى جديد خواندن، اين ادراكى خاموش، به سراغش رويم. نكتهُ فوقالعاده مهم دربارهُ رمان اين است كه برخلاف ساير گونههاى ادبى، هيِّ قانون خاصى براى خود وضع نكرده است. فقط نمونههاى خاصى از رمان به لحاظ تاريخحى بر اين گونهُ ادبى تأثير گذاردهاند، اما قانون كلى به معناى خاص كلمـه بر آن حاكم نيست. درحالىـكـ مطالعةٔ ساير گونههاى ادبى مانند مطالعهٔ زبانهاى مرده است، مطالعهُ رمان، مطاللعـُ زبانهايى است كه نهتنها زندهاند، بلكه هنوز در عنفوان جوانى به سر مى.برند.
 موضوع بررسى حنين نظريهاى اساساً با موضوع نظريهها در ساير گونههاى اديسى كاملاً تفاوت دارد. رمان صرفاً گو نهاى ادبى در ميـان ساير گونهها نـيـست. در مـيـان گو نههايى كه زمانى طولانى از تكوينشان مـى گذرد و نسبتاً منسوخ شدهواند، رمان يُگانه گونهُ ادبي در حال رشد و يگانه گونهٌ ادبى است كه در دورهُ جديد تارين جهان پا به عرصهُ وجود گذاشته و خرورش يافته است و به همين دليل، قرابتى بنيادين با اين دوره دارد. اين درحالى است كه گونههاى اصلى ديگـر در هـيئتـهاى از پــيش تثبيتشده و موروثى خويش قدم به دوره́ جديد گذاشتهاند و فقط به تازگى در حال وفت دادن خود با وضعيت جديدشان هستتد (البته با ميزان مو فقيتهاى گوناگون). رمان در مقايسه با گونههاى ادبى ديگر مو جودى بيگانه بهنظر میى آيد و بهآسانى با آنها سازگار نمى شود. همحتنين در عرصهُ ادبيات، همواره براى استيلاى خود به نزاع
 رفتهاند. شايان توجه است كه بهترين كتاب در زمينهُ تاريخ رمان باستانى كه اثرى است از اروين روده(1)، آنقدر كه به شرح فرايند فروپاشى گونههاى ادبى بـاستانى مى يردازد، تاريخخحهُ رمان را شرح نمـيدهد.
مسئلهُ جالب و بسيار مهمه، تأثير متقابل گو نههاى مختلفـ ادبى در يكى دوره́ ادبى واححد است. در دورههاى خاصى مانتد دوره يونان باستان، دوره طلايى ادبيات روم






 اسست، میتوانند قدم به جنين ادبياتى بگذارندا


 ملتركشـان با بقيهُ واحدها، داراى روابط متقابل واند.













 مهمو عهاى لحاظ شود.

قبلاً اشاره كرديم كه رمان، سازگارى جْندانى با ساير گونههاى ادبى ندارد. بـيـين






 شد اما اين مسائل، المورى حاشيهاى و بـه لحـاظ تـاريخـى كــماهـــميت مـحسوب


ادبيات مىانجامد.






 نمايشنامهنويسان طبيعتگا و نيز در اشعار حماسى، مانند هارولد اشـرافزاراده و

 سرسختانه به حفظ ماهيت قانونمند و سنتى خود مـي سبكتردازى صرف انگاشته مىشود؛ يعنى با وجود مقاصد هنرى نويسنده، به نظر
 گونهُ غالب است، زبانِ متعارفِ گونههاى كاملاً قانونمند بـد القاى معانى جديدى

حq حـاسه و رمان
میيردازد كه كاملاً با معناى برآمده از اين زبان در ساير دور دوههايى كه رمان جزئى از ادبيات (ابرتر)، نبود تفاوت داردا
 جايگاه ويزَها دارد. ادبيات در دوران بربار استيلاى رمان و حتى بيشتر از از آن در






 برطرفدار به جشم مى خورد كه سعى دارند خود را بهمنزلئ اللخويى براى گرنئه رمان
 d'aventures
 احساساتى (آثار فيلدينگگ و كتاب نوهُ دوم


 مى شوند. زبان آنها به واسطةُ پيوند با دكرمفهومى غيرادبى و درآميختن با لايههاى
 مىشوند و خنده، طعنه، طنز و ساير عناصر تقليد تمسخرآميز به آنها رانها راه مىيابد.




1. travesty
2. Le Berger extravagant
3. The Second Grandison
4. Musäus

بديلههاى مزيور با انتقال گونههاى ادبى ديگر به قلمرو جديد و ويرُهاى توضيح داده مى میوند كه مخصوص ساخت الخوهاى هنرى است (قلمرو ارتباط با زمان حالى با با








 سبب كه گرايشهاى جهان نويى را كه هنوز در حال ساخته شـدن است، بهتر از ساير

 كليت ادبيات را تسريع كرده است و كماكان جنين مىكيند. در فرايند تبديل شدندن بـ گونهّ غالب، رمان موجب نوسازى همهُ گونههاى ديگر ادبى نيز مى شـود و و روحيهُ

 سوى اصلى توسعة كليت ادبيات مطابقت دارد. اهميت فوقالعادهُ رمان به مـنزلهُ موضوع مطالعه، هم در نظريهريدازى و هم در تاريخ ادبيات، در همين ويزگى نهفته





 در نهايت، نقش قهرمانان اصلىشان را گرنههاى بـيشرو و پـيسُتاز ايـفا مـىكتند و

FI حماسه و رمان




 قانونمندىشان را حفظ كردهاند و تغييرات آنها از دورهاى به دورهُ ديغر، از گرايشى









 هنوز براى معضل كليتگونئ ادبى رمان هيـج راهـي

 میحنين كشف قانون درونى آنكه مانند نظامى كاملاً دقيق از عوامر دامل گونهاى ثابت، كاربرد داشته باشد نيز تلاشهايى صورت گرا روى رمان صرفاً طبقهبندى و شرح انواع گونا

 ملاحظاتى، يك ويزگگى معين و ثابت را ويزگى گونهاى رمان رمان معرفى كنند. از طرفى به مجرد لحاظ كردن هر قيد و شرطى ويزگگى مزبور اعتبار خود را يكسره از دست

نمونههايى از اين ॥ويزگىهاى مشروط٪ به شرح زير است: رمان يك گونهُ ادبى

جندبعدى است (اگرجِه رمانهأى تكبعدى ارزشمندى نيز وجود دارند)، رمان گونهُ













 بيانيههايى سعى در تلفيق همهُ انواع احتمالى رمان در يكى تعريف واحـي






 در تأملات فيلدينگ بر رمان تام جونز و قهرمانش يافت. بس از آن بـه بـيشگغتار

1. La Nouvelle Héloise
2. Tobias Knouts

## 2. Agathon

4. Wilhelm Meister

ريلاند در كتاب آكاتون برمى خوريم، اما مهمترين نمونهُ اين اظظهارنظرها در كـتاب

 اظهارنظرها (در تام جونز، آكاتون و سرور ويلهلم) كه هريكى معرف مرحلئ مهمى از

 \#شاعرانهه| به كار مىرود، r. فهرمان رمان برخلاف قهرمان حماسه يا تا ترازدیى بايد



 دقيق بيان و سمس هگل آن را تكرار كرد).












 مدف از اين تباين، اعتلاى اهمبت گونهُ رمان و استيلاى آن در ادبيات معاصر است.









 بِيامدها و تأثيرات رمان بر بقيةٔ ادبيات رقم مىزيند. من به سه خصوصيت اصـي














 قانوذمند قدمت بيشترى دارد)، اما عامل مؤثرى در آفرينش آثار ادبى به حساب

نمى آمده و منشأ خلاقيت در فرايند ادبى و زبانى انتخاب آكاهانه و هنرمندانه بين
 و كويشهاى ادبى يونانى گوناگون داشتند (ترازدى، خود گونى
 زبانها نيز در واقع مخلوطى از مقولات گوناگون بودند). چچندمفهومى، به تصاحب مــة كونههاى ادبى درآملده و قانونمند شده بو بود. ذهنيت فرهنگى خلاق و جديد در جهانى
 هیندمفهومى مى گذارد و راه بازگشت ندارد. دوره́ همزيستى مسالمتآميز زبانهاى ملى - زبانهايى كه در عين اين همزيستى از يكديگر مجزا هستند و گوش خـي خود را بر نواى ديگرى بستهاند ـنيز سر مى آيد. زبانهاى مختلف بر يكديگر ير يرتو مى افكنتند،



 كرناگون زبانى و نظاير آن وجود نخوانواهد دانـد داشت


 درونى و بيرونى، گويى هر زبان خاصى دوباره متولد و براى ذهنيتى كه به ملد آن،

 دستننخورده باقى مانده باشدل

 ديگر به فرجام رسيده است و طـى دورههاى بسته و ناشنوا



شديد حندمفهومى درونى و بيرونى، در اوج خود بود. عنصر ذاتى گونئ رمان نـيز
 ادبيات، در ابعاد زبانشناختى و سبكشنـاختى آن عهدهدار رسالت رهبرى شود. در مقالهاى كه به آن اشاره شدل كوشيدهام ام اصالت محض سبكششناختى رمان را

توضيح دهم كه خود حاصل ارتباط رمان با پِيدهُ چچندمغهومى است.
 مضمونى ساختار در گونهُ رمان مربوط مىشون اند. معايسهُ رمان و و حماسه امكان طرح و شرح بهتر اين خصوصيتها ها را فراهم مى آورد.

 مطلق)(1)؛ ז. مرجع حماسه، سنتى ملى است (نه تجربهاى شخصىى و انديشهُ آزاد حاصل از آن)؛ ب. يكى فاصلهُ مطلت حماسىى، دنياى حماسه را الز واقعيت مـعاصر

دربارهٔ هر يكى از اين ويزگى هاى اصلى دلى حماسه بهتفصيل بحث










 سبك، لحن و شيوهٌ بيان حماسى با گفتمان شخصى كه با مخاطب معاصر خود از

مر ضوعهاى روز سخن مى ريويد، تفاوت و فاصلةٔ فراوانى دارد (ادوست خوب







 دنياى حماسه قدم به دنياى رمان كذاشاشت





 ارتباط خودمانى با من دور مى كنيم.







 بازكر مىكردند. اما در واقع فرض رابر وجود حِنين اشعارى قرار دادهايم و نمونهاى از

اين چكامـهها در دست نيست. دانستههاى ما دربارهْ ماهيت اشعار اصيل ادونيايى ' يا
 دست نيست كه بر اساس آن بتوان ثابت كرد اين اشـعار بـا جٍكـامههاى حـــا معروف و متأخر قرابت بيشترى دارند تا با مقالههاى عوامريسـند و تـصنيفهاى آى چرططرفدار امروزى. چچكامههاى حمـاسى قهرمانى دربارء: معاصران كه در دسترس ما



 تاريخ گذشته بيوند مىزنند. گويى زمانى كه هنوز اين رخدادي جِكامههاى مزبور آنها را قانونمند كردهاند. در ساختد
 اجتماعى فاصلماى حمـاسى وجود دارد. تلفيق حماسى قهرمان مـعانـاصر در جـهان ريشينيان و بنيانگذاران، بديدهاهى خاص و منبعث از سنتى حماسى است كه مدت مديدى از تكوين آن مىگذرد و بنابراين به اندازءُ مثلاً، قصيدهٌ نتوكلاسيك از توضبح سرحشمدهُ حماسه عاجز است

 خود به گذشتهٔ مطلت ادوار نخستين و اوج قلدهاى تاريخ ملى است. گذشتهُ مطلت




 آنچهه متعلق به گذشته است ارزشممند و خوب به حساب مى آيد: همه اتـفاقهاى
ا. Aëdonic، شُعرهابیى كه در جشنو اره́ ادونيس خوانده مىشد.
2. cantilenas

## جماسه و رمان 49



 نه از معلومات. سنت گذشتگان در هالهاى از تـقدس قـرار داشت و ايـن واقعيتى تغييرنايٍذير بود. حتى احتمال نسبى بودن آنجهه متعلق به گذشته است نيز منصور

نبود.
در مقابل، آنچهه ماهيت رمان را تعيين مىكند تجربه، دانش و ممارست (آينده)



 معرفتشناسى نيز دستورالعمل غالب مى شـود.
 آنكه اين گذشته تكـزمانه و اعتباريافته (سلسلهمراتبى) است، ديگر آنـا آنكه فاقد هـر
 هال امكانٍذير سازد نيز در كار نيست. گذشتهٔ مطلق از زمانهاى متعاقب خود و و از از
 مجزا شده است. بنابراين اين مرز، ذاتاً در شكل حماسه نهونته است و در همهُكلمات آن كاملاً مشاهده و احسـاس مى شـون درد



 نافرجامى، درنگى و ابهام وجود ندارد. هيِج روزنهاى نيست كه بتوان از آَ آن نيم نگاهى
 نيازى به تداوم دارد. در اين گذشته نيز تـعاريف زمـانمند و اعـتباريافته در كـليتى

تفكيكنايذذير به هم آميختهاند (هـمانطر ركه در لايـهماى مــناشنـناختى زبـانـانهاى





تطعيت مطلت است.

 سنت ملى به حفظ و ارائئ آن بردراخت


 داشته است. تجارب شخصى، اظظهار نظرها و و ارزيابى هاى فـي انـي










 تقدسى مطلق قائل ميشود.

 منبع آن است. همانطوركه قبلاً اشاره شد، گذشتهٔ حماسى در خود محبوس است و

سصارى نفوذنابذير آن را از همـهُ دورههاى زمانى بعد جدا كرده است. مسئله مهمتر
 حماسه و مخاطبانش در آن به سر مىبرند و حماسه، رخدادى در زندگى آنها بـا بـه حساب مى آيد و مبدل به نمايشى حماسى مى شود. از سوى ديغر سنت، دنـيـياى






 تقديس چذيرفت. ارتباط وافعى با اين دنيا ناممكن است، چرا كه دنيايـى است وراى








 به زوال شد).
به سبب اين فاصلهُ حماسى كه امكان هر نوع فعاليت و تغيير و تحولى وا را از بين


 زمان حال در حال رشد، پِايان نبافته و لذا پٍذيرایى بازانديشى و بازنگرى


برتر را در آثار دورههاى باستانى و قرون وسطا تشكيل مى دهند. همان ارزيـابى از





 به تصاحب گذشته درمى آيند و به شكلى درخور گذشته تغيير داده مىش شوند (مانند




 ظرفيتش براى بازانديشى و ارزيابى مجدد كـناره مـى

 معناى دقيق و محدودى اشتباه كرد كه امروزه به كار مى مرود. گذشتـهُ مطلق، در ور واقع مقولهٔ زمانى اعتباريافتهاى سلسلهمراتبى است.
 نسل هاى بعدى مىنما ياند كه هـمواره جــلال را در گـذشته مـى يابند. عـظمت بــه انگــارهاى دور مــبدل شـده است؛ مـقولهانى از جـنس خـاطره، نـه شـيئى زنـده،
 آينده و در مقطع زمانى دور دست آيندگانش مى سازد (مـانتد كـتيبههاى ســـيلاطين
 قوانين ويزء: خود و تحت شرايطى كاملاً متفاوت از شرايطى وجود داريند درئد كه ما در

دنياى اطر|فـمان با آن سروكار داريم و شاهد آن هستيم؛ به دور از دنياى فعاليت و ارتباطات خودمانى. گذشتهُ حماسى شكل خاصر اصى از دريافت انسان و وقايع در هنر







 خو|هند داشت.
در اينجا رابطهُ متقابل زمانهاى مـختلف اهـميت ويـرْاى دارد. زمـان آيـنده ارزشممند تلقى نمىشود و لطفى در حق آن انجام نمى گيرد (اين گونه الطاف رو به

 گذشتهُ صرفاً گذرا ضديت دارد ــ ـو نوعى بارورسازى گذشته با انگارههاى نو (و به

هزينهُ دنياى معاصر).

 شكل متعارف درمى آيد.

 سروكارى نداشت كه بهوسيلهُ دور رههاى انتقالى زمانى و بـى












وراى هر گونه ارتباط ممكن با زمان حال بىكران.

 نمىشد. به زمان معاصر به چشم واقعيتى نگريسته مى شـد كه در مقايسه با گذشتهُ


 حال عبور است و امتدادى ابدى، بدون آغاز و پايان و محروم از فرجامپیذيرى است،




 سلسلaمراتب زمانى شرح داده شد، در همئ گونههاى برتر ادر ادبيات باستانى و قرون
 دواندهاند كه در دورههاى زمانى بعد ـ يعنى تا حدود قرن نوزدهم و حـتـى آن ـ نيز به حيات خرد ادامه داده داداند.
 مىكند. همهُ ترجمانهاى ظاهرى قدرت و حقيقت حاكم (ترجمان تمامى مقور وري لات پايانيافته) در گروه اعتباريافته ـ سلسلهمراتبى گذشته و در قالب انگارهاى دور و دور از دسترس نگهداشتهشده صورتبندى مىشدند (از حالتها و نحوهُ لباس يوشيدن

هم هماسه ورمان
تا سبكههاى ادبى، همه و همه نمادى از اقتدار بودند). با وجود اين، رمان به عناصر مهواره پوياى زبان غيررسمى و تفكر غيررسمى (اشكال مربوط به جشنوارهها و






 كونههاى غيررمانى، در قالب همين جهت گيرى به سوى كمال نشان داده مى دشورد.


 بى آغاز و بى بايايان است. در اثرى كه قبلاً نام برده شد، كوشش شـي


 رمان را دقيقاً در همين خندهُ همگانى بايد جست. مفاهيمى مانند: زمان حان حال، حيات
 دوبعدى هستند؛ خندهاى كه از سويى شادىبخش و از سوى ديگـر مـرگبار است.

 تمسخرآميز و بدلسازىهاى طنزآلود همئ گونههاى برتر و همئ نــمونههاى والاى مو جود در اساطير ملى شكوفا ما مى شود. در قالب تقليدهاى تمسخرآميزيز و حتى بيش

 حيات معاصر و به زبان كمارزش روز، بازنمايى مىشرنـ در دوران باستان اين خندهُ ذاتى و مردمى باعث بديد آمــن گسـتره́ وسـيع و

متنوعى از ادبيات باستانى شد كه در آن هنگام، عنوان بامسماى spoudogeloion را





 ترسئوس (Ir) و يوونال \&)، ادبيات وسيع "Symposia" و درنهايت هجو منيتيوسى و




 رمان كه گونهٔ ادبىى رو رو به كمال است بيشتر در اين نمونهها يافت ميشود تا تا در بهاصطلاح رمانهاى يونانى (رمان يونانى يگانه گونهُ باستانى است كـن كه نام رمان



 رمانهاى يونانى اختصاص يافت. با وجود اينكه گونههاى نيمهجدى
 از گونئ رمان انتظار داريم، در مسير توسععُ رمان امروزى نقش تاريخى و اساسى ترى

1. . 1 البداههاى را بر اماس بيرنگى معين مى سـاختند.
2. Sophron
3. Lucilius
4. Juvenal
5. Critias
6. Persius
7. Lucian
8. Abbe Huet

ايفا كردهاند. اين مطلب بهويزه دربارهٔ مكالمات سقراط كه به گفته فريدريش اشلگلل '

 كردهاند، اما تاكنون تحقيقات كافى دربارهُ آنها صورت نغرا كونههاى نيمهجدى_-نيمهشوخى، نخستين گام واقعى و بايسته در سير تكاملى رمان است كه گونهٔ صيرورت محسوب مى شود.
 چجيست و بر چه اساسى ما اين گونهها را نخستين گام در توسعئ رمان مى دانيم؟













 نزديك كند و امكان كشيدن موضوع به قلمرو ارتباط بي برده را براى ما فراهِ فراهم آورد.

 خارجى آن را شكست، به درونش نغريست، به آن شكـكرد، آن را تجزيه، تكه تكه و

عريان كرد، در معرض ديد قرار داد، آزادانه به بررسى ير يرداخت و و و آن را به بو بوته آزمايش




























 به استناد مدارك مهمى، نوعى تفكر علمى نسبت به رمان و يـى الگُوى جديد نثر هنرى براى آن، به طور همزمان پــديدار شــدند. ايـن اســناد، هــمان مكـالمات

 مكالمات در قالب apomnemoneumata (10) ارائه شدند و ويثگگى مهم اين گونهُ ادبى نيز همين تجديد خاطره بودنث است. مكالمات سقراطى نسـخهمهايى هســتند بـر اساس خاطرات شخصى و بازگوكنندهُ مكالمات واقعى ميان كسانى كه در زمـانى واحد مىزيستهاند(1\&). ويزگى ديگر اين گونةُ ادبى انگارهُ اصلى اثر است: انسانى در


 در افسانههاى مقدس دريارهُ هفت حكيم فرزانه آمده است). ثمرهُ اين بيوند، انگارهُ




 كارناوالىشدن افسانههاى جديد دربارة: دانته، پوشكين(N) و سايرين نيز مـقايسه كرد).
يكى ديگر از خصوصيات اين گونه كه قانونمند نيز شده است، ارائئ گفتوگوها


 بهطوركلى بازسازى بنيادين زبانها، با اين مكالمات ارتباط دارد. درعـينـحال ايـن

## 1. Xanthippe


















 (برخور ردهاى غيرمترقبه و نظاير آن) تأكيد شُده است.
در ساير گونههاى نيمهجدى








F) حماسه و رمان

منحصربهفرد و خندهدار افزود. ديگر هيِج اثرى از فاصلهُ حماسىى انگارمهاى گذشتهُ
 فاصلهاى در قلمرو ارتباط بی برده بيش روى ما نها نهاده شده اسـت كه در آن آن هر جیيزى را

 كذشته و از گذشته به آينده منتقل مى
 مختلف (مثل اسكندر مقدونى) و معاصرانى را كه هـنوز در قـيـد حـيات هسـتنـد


 هدف قرار مىگيرند: محكيزدن و افشاى باورها و ايدئولوزى هاى گا گوناگّون. اين نوع


 نزديكتر احسـاس مىكند و در جستوجوى تكيه گاهى مطمئن در آينده است، استى حتى

 ساتورناليايى داشت).
هجو مـنيِيوسى گـونهاى است مكــالمهانى، خــندسبكى و مـملو از تـقليدهاى


 شكل تصوير عظيمى درآيد و بازتابى واقعى از دنياى اجتماعى متنوع و چندزبانهُ حيات معاصر ارائه دهد.

1. Saturn
2. Saturnalia
3. The Consolation of Philosophy
4. Boethius





























حr حماسه و رمان


















 كانونى دوربين خود نشـير
















 هدف نزديككردن آن به استبداد شرقى بودند وند.














1. Cyrus the Young






 معاصر و تجربيات جديد حاصيل از از آن بهمثابه نوعى نغرش
 استر، اما بههيجِّوجه به صور

 هستند، زبان اصيل ديغرى كه متعلق به زمان ديريخرى باشد





























 برقرار میشود.









 آستانةٔ ارزيابى غيرمنصفانئ دور هماى زمانى گُينا


FY حماسه و رمان
سياه كوتيك＇ياد مىكردند）و ارزيابى هاى دور از انصاف موجود در قر قرن هـجدهم （ولترّ
 ابمانى مكانيكى كه رپيشرفت، را برترين معيار مىداند）لازمئ اثباتگرايى است．类 巻 㫧
در اينجا به جند ويزگى هنرى اشاره مىكنيم كه با بحث فعلى مر مر تبط هستند．فقدان تطعيت و جامعيت درونى در رمان موري


 （يعنى انتخاب نقطهُ بإيان حماسه تقريباً اختيارى است）．كـليت گـنـشتئه مـطلق و














1．Gothic Age
2．Voltaire
3．Iliad
4．Hector

 قلمرو مجاورت و ارتباط، امكانجذير است. اين تمايلات در قلمرو انگارههاى دور جايى ندارند.
در انگگارههاى دور، ما از كل واقعه خبر داريم و پیرنگّ، فاقد جاذبه است (جون



 دستكارى روايت يا تكميل انگارة يكـ شخص بهره برد (نوعى موجوديت خارجى
 معلومات نويسنده كرد كه خود موجب پديد آمدن مسائل جديدى در زمينهُ رمان مىشود.











 (درحالىكه هيج راهى به حماسه يا ساير گونههاى ادبى دور از دسترس وجو د در ندارد).

حماسه و رمان
كاه ممكن است مطالعئ ديوانهوار رمانها يا رؤياهاى مبتنى بر الگوهاى رمـانگرا، الـا
 داستايفسكى انجام مىداد)، جهدبسا مخاطبِ مانند مادام بوارى َ رفتار كند، يا با الهام از رمانهاى مختلف، ظاهر خود را شبيه قهرمانان برطرفدار، قهرمانان سـرخـوريرده،
 ممتوانند باعث بروز چحنين بِيدهایى شوند؛ يعنى پِ از انتقال به قـلمرو ارتـباط رمانكرا (مثل روايات منظوم بايرون) برين)
 زمانى و قلمرو رمانگرا مرتبط است. اين پديده همان ارتباط ويزّارانى است كه رمان بان با

 اشكال غيرادبى واقعيت فردى و اجتماعى و خصوصاً فـر فن بلاغت تكيه كرده بودند
 بعدى رشد رمان از نامهها، يادداشتهاى روار روزانه، اعترافات، اشكال و روشها رواى فن بلاغت دربارهاى نوبيناد و نظاير اينها استفاده فراوانى شده استى اسا از آنجا كه رمان
 مىشود، اغلب پا از مرزهاى ادبيات داستانى (به معناى محدود كلمـه) فراتر مى نهـد.

 مى يابد و مبدل به (غريو روح خروشانى" مىشود كه هنوز نمودهاى صورى خور خود را


 مقطعى تاريخى دارد و تحول ادبيات منحصر به تغيير و تحولات مور مو جود در درون
 يك فرهنگ، جابهجايى مرزهاى موجود بين ردههاى مختلف (از جـمله ادبـيات)

فرايندى بسيار كند و چيجچيده است. تعدى از محدودهُ تعاريف خاص (مانند آنهايى كه در بالا ذكر شد) كه گه گاه رخ مىدهدل، فقط نشانهاى از اين فرايند عظيم محسوب مى شود كه در گسترهٔ وسيعى به وقوع مى بيوندد. نشانههاى تغيير و تحول در رمان بيش از گونههاى ادبى ديگر مشاهده مىشوند، چجون گونهاى در حال رشد است است از آنجا كه رمان طلايهدار تغيير و تحول است، اين علائم در آن برجستهتر و آثكارتر
 كماكان دور از دسترس شـكوفايى آتى ادبيات دانست.

 تغييرات در حوزههاى ديگر است. در نوشتهُ حاضر، فقط امكان بررسى اجمالى و سطحى اين مسئلهُ مهم و بیحجيده وجود دارد. در گونههاى برتر دور از دسترس، فرد به گذشتهُ مطللق و انگارهُ دور تعلق دارد
 شخصيت در سطحى شامخ و قهرمانى حاصل شده امـت اما هرآنَجه شُكلگِيرى آن

 بيش روى ما قرار دارد و تغييرى در او مشاهله نمى شود. بهعلاوه شخصيت مزبور به


 و موضع از پيش تعيينشده چحيزى وجود ندارد. چنين فردى نمى تواند چییز ديگرى باشد و در واقع شخصيت او دقيقاً همان حيزى است كه مى توانسته باشد. بازنمايى


 خودش دقيقاً مشابه نظرى است كه ديگران ــ مردم جامعهان، مخاطبان ــنسبت به او دارند.

VI حماسه و رمان




 دسترس خاطرات، اين ذهنيت نسبت به خود، در اختيار (امنِّ) فرد نيست. شـخص از

 نتيجه شخصيتى يكپارجّه و بدون يِجِيدگى به وجود مى آيد. اختلافى بين اين دو


جنين شخصيتى فقط حيزهايى را در خود مى ويند و مى شناسد كـي كه ديگران در او

 به دنبال جيزى گشت و حدسى دربارهاش زده، نه مىتوان ان از اسرار او او پرده برداشت و نه مىتوان او را به كارى تحريكى كرد. ايسن شـخصيت شـخصيتى يكـدست است؛


 بدون شك و به اجبار، حكم حقيقت را دارد. بنابراين نه جهانبينى و و نه زبان، قادر ور بـ به



 به يك زبان سخن مىگويند، داراى زبان و جهانبينى مشترك هستند، عاقبتى مشابه دارند و همگى به روشَ افراطى مجسم شدهداند.

1. Plutarch

همين ويزگى شخصيتهاى حماس


 بشرى است.
از بين رفتن فاصلئ حماسى و جابهجايمى انگارئ شخص از دور دورستها بـا به قلمرو




















باشند و در هر موقعيتى قرار گيرند (جنان كه بيشتر اوقات در نمايشى واحد ايسن كونه اتفاقها رخ مىدهند)، اما قرار گرفتن در موقعيتههاى گـونا قابليتهاى آنها را به شكوفايى نـمى رساند. آنهـا هــمواره در هـر مسوقعيت ور در در ههارجوب هر سرنوشتى، به حفظ بخشى از توانايى هاى تحققنيافته و بربركت خود و حفظ هويت انسانى ابتدايیى و درعينحال بـى بايان خود مى بردازند. به همين دليل، اين نقابِها مىتو انند مستقل از بيرنگ عمـل كنند و سخن بگو يند. علاوه بر ايـن، دقيقاً در همين گشتـوگذارهاى بيرون از بيرنگگ است كه نقابها به بهترين وجــه،
 كمدى هاى ايتاليايـى). قهرهانان حمـاسى و ترازدى هرگز قادر به ترك شخصيت خود
 شخصيت حماسى يا ترازيك خويش، فاقد جهره، حالت و زبان هستند. نقطه قوت و ضعفـ اين قهرمانان نيز در همين مسئله نهفته است. قهرمان ترازدى يا حماسىى به سبب ماهيت خود محكوم به فناست. برعكس آنها، نقابهاى مردمى هرگز از بين نمىروند: پيرنگگهاى آتالان، كمدىهاى ايتالبايى يا كمدىهاى فرانسوى ايتاليايى شده حتى يك بار هم شرايط مرگ ماكوس، پولجپينلو يا هارلكويين را فراهم نمى آورند و حتى قادر به تدارى چحنين شرايطى نيستند. با وجود اين گه گاه شاهل مرگ ساختگى و و خندهدار اين قهرمانان هستيم (كه البته دوباره زنله مىشوند). اينان قهرمانان بداههنويسى آزادند، نه قهرمانان سنتى؛ قهرمانان فرايند فناناپذيرى از زندگى كه تا ابد به احياى خود مى يردازند و تا ابد، معاصر باقى مـىمانند، نه قهرمانان گذشتهُ مطلت. بــار ديخـر مـتذكر مسىشويم كـه ايسن نـقابعها و ســاختار خــاصشان (يـعنى تطلتِنداشتّن با خود و ناسازگارِى با هر مو قعيت مفروض از يكى سو و پاياننایٍ يرى ظرنيتهاى تحقتنيافته آنها و چحيزهايى از اين قبيل از سوى ديگر) تأثير فراوانى بر رشد انگارهُ رمانگُاى انسان داشتهاند. در رمان نيز اين ساختار به شكلى بيجیِدهتر و
 يكى از مضامين اصلى رمان دقيقاً همين مسئله است كه سرنوشت و مو قعيت قهرمان در حد و اندازهُ او نيست. فرد، يا شخصيتى بزرگتر از آنَپـه سسرنوشتش تعيين كرده دارد يا حقيرتر از جايگاهى است كه به أو عطا شده استى او او نمىتو اند بىدليل و بدون جحون و جرا به كارمند، ملاكى، كاسبب، نامزد، عاشت, حسود، بِر و

مانند اينها مبدل شود. اگر قهرمان اصلى رمان واقعاً به شخصيت مـعينى تـبديل


 استعدادهاى انسانى بستگى به موضع نويسنده نسبت به شكل و محتوانى اثر دارد،



 آينده، ناگزير فرد را تحت تأثير خود قرار مىدهد و در او ريشه دارد.

 انسانى فرد را تحقق بخشـد، قالبى كه قادر باشد تا آخرين ذرهُ وجود انـو انسان را را مانند قهرمان ترازددى يا حماسىى به عينيت رساند، قالبى كه فرد بتواند آن را را لبالب كند، الما اما از آن سرريز نشود؛ وجود ندأرد. همواره ظرفيتهاى تحققنيافتهٔ أنسـانى و نـيازى

 بازنمايى نشده انسانى نهتنها در قالب قهرمان داستان، بلكه در ديدكاه نويسنده نيز مى توانند به عينيت رسند (مثلاً در گوگول). واقعيت موجود در رمان تنها يكـى از حندين واقعيت ممكن است، نه واقعيتى اجتنابنایذير و و مطلق و در درون خـود حاوى احتمالات ديغرى نيز هست. در رمان، تماميت حماسىى به روشهاى ديغرى نيز از بين مىرود. تنسى سرنوشتساز بين شخصيت ظاهرى و باطنى فرد به وجود مى آيد و در نتيجه

 مختلف از بين مىرود: نظر انسان درباره خودش مشابه نظر ديگُران دربارء او نيست. فروپِاشى انسجامى كه شخصيت فرد در حماسه (و ترازُدى) از آن برخوردار بود، در رمان با مراحل مقدماتى اجتنابنايذيرى همراه مىشود كه

هاصل آن تماميتى نو و بيچچيده در سطح والاترى از رشد انسانى است.






 ايدنولوزیى بِايبند است. آنَحه گفته شد نمودارى مجمـل و كلى از فرايند نوسازى انگـــارهُ فـرد در رمـان است. در اينجا مطالب فوق را به اختصار بازگو مىكنيم و وبه جمـع بندى میثيردازيم. هنگامى كه زمان حال بى ايدنولوزيك قرار داده شود، تحول عظيمى در ذهنيت خلاق بشر به وجود مى آيد. نتطه اوج بازنمايى هنرى سرنوشتسار اير اين موضعئيرى نو و نابودى سلسلدمراتب

 تشكيل دهندهُ رمان خيلى بيشت تر از اين دور روه رها مور موجود بودند و درنهايت ريشههاى


 تحت نفوذ تقسيمبندى هاى زمانى باستانى بودند. رمان رمان از همان ابتدا بـه صـر

 (البته اين مقولات زمانى_مكانى در دورهمهاى خاصى كه رمان تا تا حدودى تحت تأثير سماسه قرار گرفت_مثل رمان باروك_اثر ناحيزى از خود به جاى گـذاشاشتهاند). زمان

1. Epicurus
2. "Hypocratic"
3. Diogenes
4. Menippius








 كونهمالى ادبى ديگر نداشت و قادر به وضع قواني


ارتباط با واقعيت درگرفت. اين نبرد روندى بپجيده و يرِيبجوخم دارد.




















 نغستين بار در دوران رنسانس پديدار شد. در آن دوران، براى نخستين بار زمار زمان حال (يعنى واقعيت معاصر) فقط امتداد ناتمام گذشته در نظر گرفته نمى رشدل، بلكه نقط؛ افازى جديد و حماسى به حساب مى آمد. ديگر، تفسير دوبارهُ واقعيت در سطح




 بشرى از جهان و رشد روز افزون نــاز به درايت انسانى، عينيت كمال يافته و قابليت نتد است. همين ويزگى ها چچگونگیى رشد آتى رمان را نيز رقم خواهند زدر.

## يادداشتها

[Erwin Rohde] اتـر ارويـن روده Der Griechesche Roman und seine Vorläufer كاب




 (اثر آرتور هايززمن [Arthur Heiserman] (Chicago, 1977)







 .

 انگليسى ترجمه كرده است. در اينجا به كتاب (1762-1760) (Grandison der Zweite, اشتاره
 بر آنار ريجاردسون كه نمونهاى از رمان احسان انـانـانى امت.


 و بسيارى، آن را الولين نمونه از تبار طرولانى رمانهاى رشّد و كمال آلمانى مى دالند.


 [Victor Lange] در اشتونگارت تجديد جاب كرد. همجنين مراجعه كنبد به كـتاب اليرزابت
 .zu J. C. Wezels Lebensgeschichte des Tobias Knauts (Bem, 1976)




 deutschen Sitten رمان در سـال IVVه جاب سُد.



 | vergangen Sämtliche Werke اثر گو ته (Jubiläums Ausgabe, Sututgart and Berlin) (19०V_19.Y)








 عنوان Epidēmiai احتمالاً أبـاره به ملاقات آتنى ماى مشهو رى دارد كه در خبرس به ديـدن ابرن ميآمدند.


 (1910، ص (1910) از فول گالن [Galen] دو كتاب اصلى Homilai را ((مـباحثات بيىهدف") ناميدهاند. (Zwanglose Unterhaltungen)

 نرح زندگى نوريسنده جالب توجه هس هستندي

به سدت نحت تأثير فلسغن رواتى برد.



 جامعd precieux برد.
10. Hypomnemata Apomnemoneumata (به مـعناى تـحتاللمفظى (اتـجديد خـاطرات)).

Epidemiai برخى بر اين باورند كه اين اثر كم به ايون خيو سـى نـبـت داده مى شـود همان كتاب





 فرد است (اثرى از نباكان و نسل هايى قبلى در آذ ديده نمى شـود). در مكالمات سقراطى ذاتى واً ("كيفيت خاطرْاى)" وجود دارد.

اشماره مىكند.
 خارمس (Daniil Kharms] (1905-1942) نمونههاى خوبى از آنجهه مورد نظر باختـن است،




 [Literature of the Absurd]، منرجم و وبراستار: جوزج گيبيان [George Gibian]، نيويورى، . 9 V ص (llavt

 هلاوتوس [Plautus] او را به شهرت رساند. وارو كتابهای فراوانى به زبان لاتين نوشـته الست،

 گرفته استـ.


 أغاز كرده و نا نظرات بوالو كه در كتاب Mme.] اثر بزرگ مادام دو اسكودرى Artamene, ou le grand Cyrus كتاب (1653-1649)
A) حماسه و رمان
[de Scudery . WI
 خود را نشان مىدهند اما (اخطاى)" هنجاز، نتـاندهندهُ اهميت جنين تخلفاتى براى حصول ذهنگرايى امست. نخست تخطى از هنجار صورت مىگيرد و مسـس مشـكلات موجود در خود هنجـار آشَار مى شـود.
 ار تات ماسكىها از شـخصيت خـرد بيرون مى آمدند.
 بر نامده) [numbers] مىناميم. اين بختشها در واقع جزو جريان بيرنگّ نيستند.

## پيشينهُ گَفتمان رمانگَرا

## 1

بررسى سبكشناختى رمان امرى نوظهور است. ادبيات كـلاسيكى قـرن هـفدهم و

 (دTaite] sur l'origine des romans, 1670 ) ، ويلاند (در مeدمئ معروفش به كـتاب

 نواليس ') نيز بهندرت به مسائل سبكشناسانه پرداختهانــد.(1) در نـيمهُ دوم قـرن








رمانگراو خصيصهٔ' سبكشناختى گونهُ رمان كما كان كشفـ نشده است. بهعلاوه، به مسئلةٔ ماهيت خصيصئ مزبور، مفهوم و اهميت فراوان آن تا به امروز هم هم تو توجه نشده است. در سبكشناسى رمان مىتوان به پنج رويكرد مستفاوت نسـبت بـــ گـفتمان


 براى بازنمايىى و بيان هنرى صورت گيرد (مانند بررسى استعارههاء، تشبيهها، فهرست

 شود(ه) (艹) امكان دارد عناصر مبين گرايش ادبى خاص رمانـي
 مى توان آنجه در زبان رمان يافت مى شـود ترجمانى از شخصيت فرد دانست، يعنى زبان مانند سبك شخصى رماننويس خاصى تجزيه و تحليل شود(V) هـ همحچنين ممكن است رمان را گـونهاى بـلاغى در نـظر گـرفت و دربـارئ مــيزان تأثـيرگذارى شگردهاى آن به لحاظ بلاغى تحقيق كرد. (^)

 سبك رماننويس را زبان و سبكى رمان در نظر نمىگيرند، بلكه آن را صرفاً ترجمان شخصيت هنرى فردى خاص يا معرف سـبكـ مكـتب ادبـى خــاص يـا درنـهايت

 موجب مىشوند كه خود گونهٔ رمان، همراه با مطالبات خان
 رمان، تغييرات سبكشناختى نسبتاً نآپيز (حه تغييرات فردى و جه تغييرات مربوط به مكتبى خاص)، مسيرهاى سبكشناختى اصلى را كه با رشد رمان بــه گونهاى منحصربهفرد رقم مى خورند، كاملاً از نظر مخفى مى كینتد. در اين اثنا گفتمان

رمان به حيات منحصربهفرد خود ادامه داده است؛ حياتى كه از منظر دستهبندى هاى سبكشناختى كه بر مبناى گونههاى شاعرانه به معناى محدود آن به وجود آمدهاند. نمىتوان آن را فهميد.


 اكرجه رمان (عمدتاً در گتتمان مستقيم نويسنده) حاوى تخيل شاعرانه بها مـه مـعناى


 هر داخته است: (بيفگنى آنگین، بخش دوم، ص ها ا، بيتهاى ا تا Y).

$$
\begin{aligned}
& \text { او (لنسكى) كه جز خدمت شاهنشه عشق } \\
& \text { در سرش هيِج نبود، } \\
& \text { شعر از عشق سرود } \\
& \text { نغمهُ سادهُ او } \\
& \text { همحجو انديشهُ يِى دخترك پاكـسرشت } \\
& \text { همجچو رؤيا و خيال يكى طفل } \\
& \text { همحچو ماه تابان...(9) }
\end{aligned}
$$

(در ادامه، تشبيه آخر بسط داده شده است).

 مستقيم شخص بوشكين فرض كرد (اگرجه رسماً شخصصيت بر دازى به نويسنـده تعلق




[^1]

 تركيب نگارشى از گفتار نويسنده متمايز شوند. در واقي

 (احساساتى و رمانتيك). استعارههاى شاعرانهُ موجود در اين ابيات (پهمجرو رؤيا و وري

 لنسكى مؤثر واقع خواهند شد) بلكه خود استعارهها در اينجا مونا موضوع بـازنمايى

 مستقيمى كه در آن تلفيق شدماند)، بايد در نظام گفتار مستقيم نويسنده (كه ما در اينجا مفروض مىدانيم)، درون علائم نقل قول آهنگين گذاثته شوده يعنى به
 نقل قول آهنگين راكنار بگذاريم و در اين قسمت استعارهها را را بهمنزلهُ روشها


 لنسكى با گفتمان مستقيم شخص نويسنده (آنگونه كه ما مسلم فرض كردمايم)

 لنسكى است (فقط لحن تمسخرآميز و كنايى اوست كه در اين ازبان ديگرى") رسوخكرده است).


AY يشيينه كتتمان رمانگا,

$$
\begin{aligned}
& \text { هر آن كس زندگى كرده و لختى با خود انديشيده } \\
& \text { هرگز در توانش نيست }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ايام ديرينى كه ديگر باز نايندش؛ } \\
& \text { دگر دل را به رخسارى فريبنده بنسپِارد } \\
& \text { و زهر كئدمان خاطراتش، تن بفرسايد } \\
& \text { دلش را پِنجهُ زنگار حسرت سخرّ سخت بفشارد }
\end{aligned}
$$

مهكن است اين ابيات راگفتهٔ شاعرانه مستقيم شخص نويسنده ببنداريم، اما به ابياتى كه در ادامه مى آيد توجه كنيد:
و باشد تا كه اين گفتار نغز اكنون

بسى لطف مظاعف بر چنين گفت و شنودى خرش بيفزايد
ابيات فوق (كه از زبان نويسندهُ فرضى خطاب به آنگين ابراز شـده) بـه گــتـهُ
 است، در گسترهاى ساخته شده كه صدا و سبك آنگين حكمفرماست. بار ديگر به






 حدودى با گفتئ مزبور موافق است. بنابراين نويسنده (يعنى كلام مستقيم نويسنـينده
























 انگاره ييششرطههايى دارد. .



 نويسنده با زبان آنگگين رابطهاى مكالمباى برقرار مىكند. در واقع او و آنگين به گفت









 مية زبانها تعلق دارند، تجزيه و تحليل كتي كنـد








 با صداى تاتيانا ارائه شده است (هيج شيوه







[^2]غنايى نويسنده نيز بههيجوجه خالى از عناصر تقليدى تمسخرآميز يا عناصر تقليدى مجادلهاى نيست كه خود آنها نيز تا حدودى قدم به قلمرو شخصيتها

 شعر غنايى نيستند؛ بلكه انگارهٔ رمانگراى شعر غنايى (و انگارهٔ رمـانگراى شارياء




 در اختيار آنهاست، خود مبدل به موضوع بازنمايى هـنـرى و بـهمثـابه انگـارهـهاى تمامى زبانها ارائه مىشوند؛ انگارههايى كه بهطور مشخصص سنخى، بسيار محدود
 تا حد زيادى انجام مىدهند. نويسنده در رمان خود شركت مى كند (او در همه جانى رمان حضور دارد) اما زبان مستقيم شخصى ندارد. زبان رمان در در واقع نظامى است

 به مثال ديگرى اشاره مىكنيم. در ادامه جهار قطعه از قسمتهانى مختلف آنگين


 r. من از رفيقى برنا [mladoj] سخن مى رگويم كه طومار حيات پرمخاطرهاش را

 باشد جه؟ (بخش ششم، ص

91 91 يشينئ گفتمان رمانگرا
در اين مثالها دو مرتبه شكل كليسايي اسلاوي' لغت mladoj و دو بار شكل
 را به يكى زبان نويسندگى واحد و يكى سبكى نويسندگى واحد نسبت داد كه مــثلاً


 سبكـشناختى رمان هستند.
عبارت „Mladoj pevec) (خنياگر برنا، گزيدهٔ دوم) در قلمرو زبان لنسكى است و

 "pevec» قلمروهاى ديگرى كه تقليد تمسخرآميز شُدهاند و تجسم مادى يافتهاند (بوشكين به


 سبك شاعرانهُ او نوشته شده اسـت اما همواره صداى واقعگرا و جدى نو نويسنده وقفه



 كه به لحاظ سبكشناختى، ناشيانه است فقط با مقتضيات تـقليد تـمسخرآمـيز و بدلسازى طنزآلود مى توان تو جيه كرد. عبارت جوان بـى خاصيت [molodoj povesa] و عـبارت رفـين بـرنا [molodoj [prijalcl"

Church Slavic . 1
 كار برده مى مشود..-م. Russian metathesized. Y

خودمانى و محاورْاى مطابقت دارد كه از ويزگى هاى زبان ادبى آن دوره است.
 مختلف زبان در رمان تعلق دارند. اگر بر آن بوديم كه همهُ علائم نقل قول آهنگين،










 نويسندگى دارند.
بلينسكى رمان پوشكين را ادايرةالمعارف زندگى روسى" ناميده استـ امـا اما ايـن رمان دايرةالمعارفى خنتى نيست كه صرفاً به دستهبندى امور زندگى روى روزمره بيردازد.


 [raznorečivost']


 بديهى و به دور از نزاكت بين زبان عامه و ساير زبانها نيست).
 مختلف اين زبان است (ردههاى گونهاى، روزمره و (اپيرطرفدار و رايج)"). البته ايـن


جيشينة كفتـان رمانگا
نمى توان از انگارههاى جهانبينى هاى مختلف و انگارههاى مو جودات زندهالى جدا كرد كه عامل آنها هستند، يعنى كسـانى كه مى انديشند، سخن مى نضاى اجتماعى و تاريخى عينى مشغول فعاليتاند. از منظر سبكشناختى، ما ما با

 مركز هنرى-ايدئولوزيكـ هماهنگكنندهُ رمان فواصل متفاو تى دارند.


 رمان، زبان نهتنها ابِزار بازنمايى هنرى است بلكه خود زبان، موضوو اين بازنمايى نيز هست. گغتمان رمان همواره خود را به نتد مى مكشد.

 روشهاى توصيفى و بيانى مستقيمى كه در خدمت آنهاست، به مـحض ورود بـن قلمرو رمان تبديل به موضوع بازنمايى هنرى مىشوندي در در فضاى رمان تقريباً همهُ

 بيشتر اوقات در اين قالب مضحك به نظر مىرسد. بنابراين وظايف عمدهُ سبكشناس ائى در رمان عبارت است از: مطالعهُ انگارههاى
 انگارهها بىنهايت متنوع هستند)، تلفيق انگارههاى زبان در كليت رمانگرا، مطالعئ
 متقابل آنها. سبكشناسى گونههاى مستقيم و وازگان شاعرانئ مستقيم تقريباً هيجِ كمكى, به حل اين مسائل, نمىكند.

 اما گونهٔ رمان، گونهُ ادبى نسبتاً جديدى است. با وجود ايـن گـفتمان غـيرمستقيم،

بازنمايى گفتمان شخص ديگر و زبان شخص ديگر در علائم نـقلقول آهـنـيـين از
 يافت مىشود. بهعلاوه، مدت مديدى بيش از ظهور رمان، با دنيايى غنى از اشكال متنوع ادبى روبهرو مى شويم كه به انتقال، تقليد و بازنمايى هنرى گفتمان، گفتار و










بوده است. پيشينء گفتمان رمان امميت فراوانى دارد و دارالى درام خاص
 وجود اين از نظر ما، دو عامل اهميتى سرنوشتساز دارند؛ عامل نخست خنده و و


 زبانها



## $r$

تقليد تمسخرآميز يكى از قديمى ترين و گستردهترين انواع بازنمايى گفتمان مستقيم شخص ديگر است. ويزگى بارز اين گونئ ادبى خيست؟

9ه بيشينه كنتـان رمانگرا
به غزلوارههايى توجه كنيد كه در قالب تقليد تمسخرآميز در ابتداى رمان دون
 است، بههيجِوجه نمىتوان آنها را جزو اين گونئ ادبى دانست. در دونكيشوت، ارين






 جهان، نحوهُ گزينش و ارزيابى غزلواره از جهان، يعنى جهانبينى آن ران را آن گونه كه

 ديگر غزلواره نيست بلكه انگاره غزلواره است.

 مومر است و دقيقاً همين سبك، قهرمان اصلى اثر است. همين امر دربارة بدل بدل سازى
 از آثار قرن پانزدهم است به گونئ ادبى موعي




1. War between the Mice and the Frogs

## 2. Virgil travesti

3. Scarron
"Pater nosters" ".

جلى و مستقيم را استهزا مىكتند. اين جهان، غنايى بيش از حــد تـصور مـا داردا استهزا داراى ماهيت و روشهماى بسيار متنوعى است و همهُ توان بالقوه: آن صرفاً با تقليد تمسخرآميز و بدلسازى طنزآلود به معناى محدود آن تحققَ نمىيابد. تاكنون
 است. برداشتهاى كلى ما از تقليد تمسخرآميز و بدلسازى طـنـزآلود در ادبـيـات،
 تمسخرآميز ادبى شكل گرفته است؛ آثارى مانند Énénide travestie آثر آث اسكارون يا "Verhängnisvolle Gabel" (IF (Y) نوشَهُ بِلاتن ' كه نمونههايى ضعيف، سطحى و از نظر تاريخى كم|هميت محسوب مى شوند. ستس همين يافتههاى ضعيف و محدود
 فوقالعاده غنى آثار تمسخخرآميز و طنزآلود گذشته نيز اطلاق شد. در ادبيات جهان، اشكال تمسـخرآميز-طنزآلود اهمميت فراوانى دارند. جند مثال اششاره مىكنيم كه شاهدى بر غنا و اهميت ويزء اين آثا آثار ادبى هستند.
 باستان، اطلاعات مكفى و ارزشمندى براى سنجش مسحدودهُ ادبـيات طـنـزآلود و


 چرا كنده و بىنظم و تر تيبى كه از ادبيات خنده دنياى باستان باقى مانده است، مطالب مهمى مى افزايد.

 تمسخرآميز و بدلسازىهاى طنزآلكود در فرهنگ كلامى دوران باستا واستان آماده كرد.




ممناهاى مضحكى و بازتابهاى فكاهى گفتمان مستقيم را در برخى موارد به اندازء
 در اينجا به بررسى اجمالى آنحَه اصطلاحاً ("نمايش جهارمر) خوانده مىشوده،



 ترازيك روى صحنه مى رفتند و سيماى متفاوتى از اسطور ره را به تصوير مى بكشيدنـد

 فـرونيكوس(Y)، سـوفوكل، ائـوريِيدس ' آيسخولوس ${ }^{\text {T }}$

 آيسخولوس، نصويرى مضحكى و طنتآآلود از وقايع و قهرمانان جـنـگ تـروا ارائـه مىدهد؛ مخصوصاً در بخشَ مربوط به دعواى اديسه بــا آشـيل و ديـومدس لكنهاى بدبويى بر سر اديسه خالى مى شـو درد. البنه در ميان شخصيتهاي
 حماسههاى خندهدار جزئى، مباحثات و گفتارهاى خندهدارى كه شامل نمايش هاى كمدى بسيار غنى دوران باستان بودند (خصوصاً در جـنوب ايـتاليا و سـيسيلى)،

 نتش خاصى كه بنمايئ ديوانگى در اين شخصيت ايفا مىكند، ويزگى برجستهاى به

1. Satyr
2. Aeschylus
3. Diomedes
4. Euripides
5. Eleusinian Mysteries
6. Doric farce
7. Aristophanes
 و كاو خود كاوآهن مى.

 اما برطرفدلارترين شخصيت نمايشهماى ساتير و انواع ديغر نو نوشتههاى تقليدى




 هركول مى بخشد. در اين انگارئ مضحكى، جنبئ تهرمانى و قـد
 تركيب شدماند.



 شادمانه است كه بر كل ادبيات جهان تأئير فراوانى كذاشاشته استي





 (شعرى بلند) دربارئ دلقكى به نام مارگيت هم ستايش شده است. هر كونئ ادبى و
8. Pileus
9. Byzantium
10. Euristheus
11. "shadow puppets"

99 بيشينئ كفتمان رمانگرا
كفتمان مستقيمى مثل حماسسه، ترازدى، شعر غنايىى و آثار فلسفى ممكن اسـت خود


 يا ترازيكـ_ يكى بعدى و محدود است و نمىتواند اند به طور كامل حق مطلب را را درباره
















 تمسخرآميز از سبكى هومرى ارائه دهد.














 ديوارى بومبئى ${ }^{\text {² }}$








 به زيان سانجِّ ¢ توصيف مىشود).

يُينئ كتمان رماذرًا 1.1







 علما و تضات و انواع مكالمات تقليدى تمسخرآميز نيز نيز در جنوبا














 امميت منشأ أيينى اين خنده نيست، بلكه ادبيات حاصل از اين خنده و و نقش خندهُ

رومى در سرگذشت نهايى گفتمان مهم است. جاودانگى و ثمربخشى فراوان خنده نيز مانند جاودانگى و سودمندى نظام قوانين روم باستان به اتـبات رسـيـده استـ خنده به فضاى جدى و خشن قرون وسطا راه يافت تا خلاقيتهاى عظيم ادبيات رنسانس را بارور كند. امروزه نيز طنين اين خنده در بسيارى از جــنـبههاى ادبـيـات اروبِايى همجنان باقى مانده است.
ذهنيت ادبى و هنرى روميان قادر به تصور گفتمانى جدى، بدون در نظر گرفتـن

 مى مسيد. از اين رو همهُ مقو لات جــى قـرينهاى خــندهدار نـيز داشــتند. مــلاً در



 قصار، گفتوگوهاى خودمانى، گونههاى بلاغى، نامهها و انواع مختلف گـورنههای الى هنرى عاميانهُ خندهدار و چست را فراهم كرد. آنجه بيش از از عوامل ديگر دير در انتقال اين گونهها به قرون وسطا نقشُ داشت، سنت شفاهى ادبى بود كه همراه اين گـونهـها
 فرهنگ اروپايى راه و روش خنديدن و ريشخند كردن را از روم فـرا گـرفت. امـا از ميراث عظيم خنده كه بخشى از سنت ادبى مكتوب روم استى، فقط مـقدار بســيار

 توهين تلقى و آنها را تكفير كردند (مانتد بسيارى از تقليدهاى تـمسـخرآمـيز آَــار ويرجيل '، حماسهسراى رومى كه مهر تكفير خوردهاند). بنابراين مششاهده مىكنيم كه در دوران باستان به مواني
 مجموعهاى مملو از متنوعترين اشكال و گوناگونترين انواع گفتمان طنز تمسخرآميز

## 1. Virgil

بيشينة كَتـان رمانگرا





 ترازدى-نقرس] Tragopodagra










































 واقعرايان8ٌ كفتمان به حساب مما آيد.
 محدوديتها، جنبههاى يرج و و وجوه خاص يك دورئ زهماني خود را خارج از حيطهُ كـلام مستقيم و وراى هـمئ شـيوهمهاى بـبانى و تـصويرى

يشينه گفتمان رمانگرا
بازنمايىاش، ساخت. روش جديدى براى بهرهبردارى خلاقانه از زبان ايـجاد شـد:

 سبكى بالقوه متفاوت مى توان تقليدى تمستخرآميز يا بدلى طنز آلّالود از سبكى مستقيـيم خاصى ارائه داد و آن را مسخره كرد، گويى ذهـنيت خــلاق در مـرز بــين زبـانها سبكها قرار دارد. ذهنيت خلاق، حنين ارتباط فوقالعادهاى با زبا زبان دارد. گردانـنـدهُ

 تجربه مىكند.
خالق كلام مستقيم - حماسى، ترازيك و غنايى ــا با موضوعها يمى سروكار دارد كه در ستايش آنها به سرودن، بازنمايى يا ارائئ هنرى مى يردازد و اين ستايش را با به


 مضمونها در همين زبان و در حيطهُ اسـاطير ملى و سنتهاى اديا وبى ملى كه به اين




 و مطلق در چهارچوب محدودد، نفوذنايذير و مهرومومشدهُ دنياى تكـمفهومى بـهـ
 اما جنين دگرگونى كامل و تمام عيارى فقط در شرايط خاصى امكانپپ يعنى در صورت چندمفهومى كامل. فقط پديدهُ چندمفهومى، ذهنيت را الز الستبداد
 تمسخرآميز-طنزآلود در چحنين شرايطى شكو فا مى قادرند به قلههاى ايدئولوزيكى كاملاً جديدى ارتقا يابند.


لاتين ملى بودند و در شرايط تكمفهومى شكل گرفته بودند، تباه شدند و به سطح ترجمان ادبى دست نيافتند. ذهنيت ادبى خلاق رومى رومها همواره در در پسزمينهانى از زبان و قالببهاى ادبى يونانى به فعاليت مى پرداخت. از ابتدا گغتمان ادبـى لاتـين،
 گفتمان از همان نخست گفتمانى بود (!با نگاهى به آينده)؛ گفتمانى دارایى سبكى كه
 زبان ادبى لاتين با همئ تنوع گونهاى موريو وجود آمده بود. ويزگى مردمى اين زبان و فرايند تفكر كلامى خاصى
 بههيجِوجه امكانپٍذير نبود. به هر حالل زبـان خـا ويزگى هاى جهانبينى مربوط به آن زبان و ساني





 صرف سخن مىگويد؛ يعنى همان شناختى از زبان خود كه فقط در پرتو زبان ديعر
 وضعيت حاكم است. بهعلاوه در فرايند آفرينش ادبى، زبيانها رينها بـه أحـياى مستقابل

 موجود در آن زبان است. هنگامىكه ذهنيت ادبى خلاق در پر ورتو زبـان ديعــر قـرار
 غامض زبان خردش برجسته نمى شود؛ سبك زبان به صورت كلينى كه زبان را به مقولهاى عينى مبدل و سرانجام جهانبينى آن را ترجمهناپذير مىكند، برجسنه مى بشرد.

بيشينئ گفتمان رمانگرا Y Y
براى ذهنيت ادبى دو زبانهٔ خلاق (مانند ذهنيت ادبى روم) كليت زبان، سـبكى

 [svoj-rodnoj]

 نيز القا مىكردند. به همين دليل همواره صراحت عير عينى و بيانى كالام ادبى لاتين تا تا
 به وقوع مى يـيوندد). در تمام گونههاى مستقيم اصـلى اديـلى ادبـيات روم، حـتى در اتـر








 زبان اول، زبان بومى خودش برد بود و دو زبان ديگر كه رومى نبودند اما زبان بومى به حساب مى آمدند.
 مرحلهاى كه اقدام نهايیىاش، انتقال يك چحندمفهرمى بنياد
 فراهم شد.

| 1. Aeneid | 2. "Three souls" |
| :--- | :--- |
| 3. Ennius | 4. lower Italy |
| 5. Oscan |  |

 غيرروميانى مىگذاشت كه با آن در تماس بودند. اين الگُو تأثير سرنوشتسازى بر
 شعر غنايى ملى كه در فضايى پوشيده از تكـمفهومى مطلق خلق شـده بودند، تحت تأثير اين الگو قرار گرفتند. گفتمان مستقيم غيرروميان يعنى حماسه و شعر غنايى












 رمان اروبا ايفاكرده است، اين چنين بود. ساكنان اصلى ساموساتا سورى ها با بودند كه

 ادارهها، زبان لاتين بود، همهٔ متوليان امور رومى بودند وند و لشكرى رومى نيز در شهر
 سوقالجيشى فراوانى داشت) و افراد مختلف كه به زبانهاى رايج در بر بين النهرينـ، امْيراتورى ايران و حتى شبهقارء́ هند سخن مىگفتند از اين شُاهراه عبور مىكردند.

بريشينه گفتمان رمانگرا 1.9
ذهنيت فرهنگى و زبانشناختى لوسين در محل تقاطع اين فرهنگـها و زبـانهاى

 يونانى مسلك شده بو دند نيز مشابه محيط نو نوسين بود.


 اساطيرى مردمى واحد ممكن است كه خود را يك كليت مىانگارد. روده از نقش جندمفهومى سخنى به ميان نمى آورد. به نظر او رمان يونانى صرفاً ثمرهُ فروبٌاشى





 ملنيكى امرى بسيار مهلك بود براى پيدايش و توسعهُ يك گُتمان جديد رما رمانگراى

 احياى متقابل مى يردازند، زبان مبدل به مقولهانى كاملاً متفاوت مى مشود و و ماهيت آن تغيير مىكند. به جاى يكى جهان زبانى واحد و مهرومومشدهُ بطلميوسى، جهان باز كاليله چذيدار مىشود كه در آن زبانهاى فراوانى به احيانى متقابل مى پردازند.
 تجسمى ضعيف بخشيد. در واقع اين سنخ رمان، فقط مسئلهُ بيرنگ را تا حـا حدودى

 داستانهاى كوتاه و نظاير آن بود. اين گونه دايرةالمعارفى از گونههاى اديا

[^3]اين رمان حندگونهاى منحصراً در قالب سبكى واحد درآمد. گفتمان تا حدودى بــ شكل متعارف درآمد و داراى سبك شد. گرايش سبكـبردازى زبان كه از خصو صيات برجستهٔ همهٔ اشكال جندمفهومى است، در چحنين رمانهايى ترجمان جانشين خود را يافت. اما اشكال نيمهتقليدى تمسخرآميز، بدلسازیىهاى طنزآلود و و كنايى نيز در اين رمانها وجود داشتند. احتمالأ تعداد اين اشكال از آنجپه محققان ادبى اذعـان

 يا كنايى، فقط كافى است اندكى بر عرفگرايى مو جود در گفتمان درانی اراى سبك تكيه شود، مانند القاى اين احساس كه كلمات (رمشروط به شوايطى هسـتـنده، ايـن مـن

 حندمفهومى را منعكس كند. از اين لحاظ، برخى از انواع هجو رومى يا هلنيك بـيار ويار (رمانگگاترار از رمانهاى الى بونانى هستند.
 احياى متقابل زبانهاى اصلى ملى (يونانى و لاتين) سخن گفتيم كه هر يكـ از اين

 خود، جهانى بسيار غنى از اشكال تقليدى تمسخرآميز_طنزآلود را در اختيار داشتند. در شرايط تكمفهومى ناشنوا و بسته، حصول خنين غـنايىى در انگـارمهاى زبـان، تقريباً غيرممكن به نظر مىرسد.


 كموبيش دقيق آن است.


 است كه قبل از يونانيان در اين سرزمين سكونت داشئتهاند. در زبان ادبى يونان هر

## 

كونة ادبى مستقل، به گويشى خاص بيوند خـورده است. وراى ايـن وقــايع كـلى،



 زبانشناختى پيشين، نهتنها به شكل بقاياى منجما
 طنزآلود به جاى ماند.
در دوران تاريخى زندگى يونان باستان، زمانى كه به لحاظ زبانشناسى ثابت و

 بيرون قدم به اين نظام مى گـذاشت (كه مقو ولات ورات فراوانى نيز اين بستْ تكمفهومى كه محيطى قدر تمند و باثبات بود، جذب و در در آن هضم مى شـد. اين دنياى تكمفهومى نگاهى تحقيرآميز به حندمفهومى دنياى غـيررومى داشت. كونههاى مستقيم اصلى يونانيان باستان يعنى حماسيه، شعر غنايى و و ترازدى از دل





دكرمفهومى درون يكى زبـان بـا مـقوله جــندمفهومى ارتـباط فـراوانـى دارد و


 امميتى اساسى دارد. ساختار سبكشناختى رمان، اين گونهُ نوبیا، نشـانغر بـيـيكارى است بين دو گرايش مختلف در زبان اروباييان: تمركزگايى (تمايل به هماهنگى) و نـركززدايى (تمايل به ردهبندى زبـانها). رمـان خـود را را در مـرز بـين زبـانـان ادبـيـي


شكلزيرى رمان، يا تمركزگايى يكى زبان ادبى جديد افزايش مىيابد (از راه قواعد دستورى، سبكشناختى و ايدئولوزيك خاص رمان) يا كوششى براى بازسازى يك زبان ادبى مهجور صورت مى گيرد؛ تلاشى به نفق ردههايى از زبان ملى كه كموبيش.

 خود را در مرز بين دو زبان حس مى مكند؛ زبان ادبى و زبان غيرادبى كه در شـرانيـط
 مى بيند، حساسيت فوق العادهاى نسبت به زمان در زيـان دارد و تـغييرات زمـانى،


 كشمكشهاى اجتماعى و ايدئولوزيك و از فرايند تكامل و بازسازى جامعـه و عامئ مردم تفكيكى نايذيرند.
بنابراين تنوع گفتارى درون يك زبان براى رمان بسيار مهم است. اما اين تـنوع




 مختلف آن است. اين امر از راه جندمفهومى قرون وسطا (كه همـهُ اروپباييان با آن آثنا بودند) و احياى متقابل بوياى زبانها در دوران رنسانس فراهم شد؛ در در دورانى



## $r$

ادبيات تقليدى تمسخرآميز-طنزآلود قرون وسطا ـ ادبيات خنده ـ فوقالعاده غنى
 واقع بايد اذعان داشت كه ادبيات خندهُ قرون وسطايى از جـهات مـختلف وارث

بيشينه گفتمان رمانگرا
بلانصل ادبيات روم به نظر مى آيلد، مخصوصاً آداب و رسوم سـاتورنالبايى كـه در

 (Fortial|] قدرت و جذابيت خود را حتى در تيرهو تارترين ايام قرون وسطا بـا بـا
 بودند نيز براى اروباييان مهم بودندي يكى از مقو لات جالب دوران هلنيكـ به لحاظ سبكشناختاختى، نقل قولها هسا هستند. نتل تولهاى مستقيم، نيمه مخخفى و كاملاً مخفقى، همحچنين اشُكال دربرگيرى نقلقول








 تعمداً يا سهواً تحريف شده، تعمداً تفسير و تعبير شده و نظاير آلار آن ارائه مى شـدند.


 مصراعهاى اشثعار ديگران به دست مى آمد.( (F)) پل لمان
 ممكند كه تاريخ ادبيات قرون وسطا و خصوصاً ادبيـات لاتـين آن دوران، ا(تـاريخ

1. pileata Roma
Mosaic .Y ، متنى كه از كنار هم قرار گرفتن تكدهابى از متون گرنا گرن حاصل مى شو د..م. 3. Paul Lehmann
"eine Geschichte der] "تصاحب، بــازسازى و تــقليد مــايملكـ ديگـران است (Fr)[Aufnahme, Verarbeitung und Nachahmung fremden Gutes" تصاحب، بازنويسى و تقليد زبان، سبك و كلام ديگرى. نخستين مصداق تصاحب گفتمان و زبان ديگرى، استفاده از كلام آمرانه و مقدس انجيل، تعاليم حضرت عيسى، حواريون، كشيشان و علماى مذهبى بود. اين كلام همواره به بِالايش بافت ادبيات قرون وسطا و گفتار مـردان فـرهيخته (روحـانيان)

 طيف كاملى از ارتباطات ممككن با كلام مزبور يد يديلأر مى شود. در يكـ سر أين طيف، نقلقول مقدس و تغييرنايذيرى قرار دارد كه مانند شمايل محترمى، يكتا و مبرا است


 مخاطب مطمئن نيست كه احترام كلام مقدس حفظ شده يا كلام مـزبور بـا لحــنى
 مواردى كه با تقليد تمسخرآميز كلام مقدس مواجيه مىشويم عمل، كارى دشوار است. در همان اوايل قرون وسطا تعداد بى شمـارى نوشتههاى تـقليدى تـمسخرآمـيز
 روايت يك گردهمايى گوتيكى و جذاب است.(FY) اما نـحوه شـكـلڭگيرى ايـن اثـر چچگونه بود؟ گويى تمامى انجيل و تعاليم عيسى مسيح تكهتكه و ستِس اين قطعات به ترتيبى در كنار هم قرار داده شدهاند كه تصويرى از جشنى انـى مجلل را به وجود آورد؛ جشنى با حضور همهُ شخخصيتهاى مقدس تاريخ از آدم و حوا تا تا مسيح و حواريانش كه همگیى سرگرم خور ردن و نوشيدن و شادمانى هسانى هستند. همه
 عين حال، كل كتاب مقدس به يكى كارناوال، يا صحيحتر بغوييم، يكى ساتورناليا

بيشينئ گَفتمان رمانگرا 11ه
مبدل شده اسـت. اين در واقع همان „انجيل كلاه بر سري"' اسـت.
 جه بوده است؟ محققان پِاسخهاى متفاوتى به اين سؤ اللها دادهاند. البته همڭگى آنان

 وجود دارد. برخى محققان مصرانه ادعا كردهاند كه جنين نمايشى عارى از هـر از ريونه غرضورزى است، يعنى هدفى جز تذكر نــدارد: آمـوزش از راه نــمايش. بــنابرايـن


 تمسخرآميز و صراحتاً كفرآلود مى دانند.


 تمسخرآميز يا به عبارت دقيقتر، تقليدى تـمسخرآمـيز_طـنزآلود است. امـا نـبايد


 نداستهاند و در ادبيات مدرن، ارزش و اهميتى ندارند. ما امروزه در جهانى زندگى مىكنبم، مىنويسيم و سخن مـى
 تمامى نظام زبان رسمى و ذهنيت زبانشناختى را زير نفوذ خود داشّت با تحو لات

 اضمحلال بود و گونههاى خندهدار بدلاسازى طنزآلود اواخر قرو قرن وس وسطا و رنسانس


1. pileata Biblia

قصئكو تاه، جشنهاى ماردىگرا'، soties، نمايش لودهبازى و بالاخره رمان. زبان نثر

 در آمده بود؛ تقريباً يك بدل (مازي




 مى شناختند و امروزه نيز آن را بههيجِ وجه نمى اما در قرون وسطا نقش گونههاى تقليدى تمسخرآميز بسيار مهم بود. اين گونهها
 حنين براى ظهور رمانهاى برجستهُ رنسانس فراهم آوردندا



 بـاستانى مـوجود در آنهـا تـعبيرى نـو يـافته است. امــروزه تـقليد تـمسخرآمـيـز،

 تقليد تمسخرآميز اعطا شده بود. قرون وسطا با اشكال كونا كونى، آزادى كلاه دلقكى
 ابتدا اين آزادى مختص روزهاى جشن و جشنوارههاى مدارس علو قرون وسطايى، خندهُ جشنوارماى است. تقليدهاى تمسخرآميز_طنزآلود (اجشنوارء

IIV يشينين گفتمان رمانگرا

 است. از ديرباز، خنديدن در كـليسا در ايام عيد باكى مجاز بود. واعظ براى خنداند



 درحاللىكه خندهُ عيد چاك حاصل داستانهاى خاى خندهدار بود. سرودهاى مقدس و مهـم


 مقولههاى كهنه و تولد مقولههاى نو درآميخته بودند. در اين سرودهائ، اغلب تقليد

 اشاره مىكنيم كه در آن مضمون ميلاد در قالب طنزى تمسخرآميز ارائه شده است. خنده: جشنو ارهاى تقريباً براى انجام همه كار مجوز در داشت جشنوارههاى مدارس علوم الهى كه نتش عظي ترون وسطا داشتند نيز از حقوق و آزادى هاى فراوانى برخوردار بودند. آنجه برایى

 دانشجويان دانشگاهها) با وجدانى آسوده، هرآنجهه را در طى سال با كـمال احـترام

 تمسخرآميز-طنزَآلود لاتين بود. تغيير حالتها، صيغههاى افعال و بهطوركلى همهٔ

1. Holiday of Fools
2. risus paschalis يا paschal laughter
3. Noël
4. Holiday of the Ass
5. (risus natalis) "Christmas laughter"

مباحث دستور زبان لاتين، با فحوايى منافى عفت يا در بافتههاى شهوانى به كـار گرفته مىشدند (مثل بافتهاى شكمبارگى و مستى يا بافتى كـه كـليسا و اصـول انـي




 زباتى جدى و بسيار دقيق و اغراق تقليدى تمسخرآميز دربارهُ همين دقت نظر و نيز تقليد تمسخرآميز موشكافى هاى موجود در تحقيقات علمى. مثلاً يكـ بحث علمى




 گرفتهاند. حتى محققان معاصر نيز در ارزيابى هايشان نسبت به ماهيت و ميزان انيان عامل
 ديگُرى بـر انـعطافـذِيرى مـرزهاى مـوجود بـين كـلام مسـتقيم و كـلام تـقليدى تمسخرآميز تحريفشده، در ادبيات قرون وسطار انـرا است.




 فراوانى داشتند. در قرن نهم رابان ماور(٪)



بيشينة گفتمان رمانگرا 119
ادبيات تقليدى تمسخرآميز عظيم قرون وسطا در فضاى جشنوارهها و اعياد به

 به دست ما رسيده است، مثل مراسم مذهبى مى بواريهها، (YV) قماربازها و مراسم

 حاوى داستانهاى بسيار ناشايستى بودند. بسيارى از ادعيه و سـرودههاى مــذهبى
 Parodies des themes pieux dans la poésie française du" باياننامهاش باعنوان moyen age (هلسينكى، 19/f) شش نمونه متن تقليدى تمسخرآميز از دعاى „آدر روحانى"، دو نمونه متن تقليدى تمسخرآميز از (اسرود حـواريـون")



 نمىگنجد. افـ. نوواتى در كتاب طنز مقدس فقط به بـررسى بـخش انـدكى از از ايـن ادبيات ترداخته است(^^). در اين نوشتههاى تقليدى تمسخرآميز كه به تفسير و تعبير
 كار گرفته شده است. تاكنون تحقيقات اندكى دربارة اين شغردها انجام شده است است و مطالعههاى صورتگرفته نيز از نظر سبكشناختى چختى جندان عميق نيستند.

 وسطا مشاهده مىشود، مانند حماسههاى خـلد خندهدار حـيواناتات. قهرمان اصلى در كل ادبيات عظيم تقليدى تمسـخرآميز، كلام مستقيم، مقدس و

1. «ab illo tempore»
2. Eero Ilvoonen

## 3. Credo

(Macaronic texts .P


تحكمآميز بود كه از زبان شخص ديگرى ابراز مى شـد. اين كلام عمدتاً به زبان لاتين



 تكيه گذارى' اين زبان عاميانه تا قلب متون لاتـين نـفوذ مـىكند. بـــابـابرايـن تـقليد
 اما اين زبان در برتو زبان ديغرى ساخته شده است ور د در بر درتو زبان ديگرى فهميلده
 بهوضوح در تقليدهاى تمسخرآميز لاتين ديده مى شوند. آثار تقليدى تـمسخرآمـيـيز


مى بردازيم.
بهطوركلى هر نوع تقليد تمسخرآميز يا بدلسازى طنز آلوده هر سشخنى كه به به طور









 نوع تقليد تمسخرآميز صرف باشد)، به درون تقليد تمسخرآميز راه پيدا نمىكند امـا در آن حضورى نامحسوس دارد.
اثر تقليدى تمسخرآميز برحسب ماهيت خود، ارزشههاى سبكى تـقليد شــده را
|TI


 نظام تكيه گذارى، ساختار نحوى، آهنگ و وزن يكى زبان عاميانئ خاص رادر لا بابهلاى الر تقليدى تمسخرآميز صددرصد لاتين به راحتى تشخيص مى دهيميم (مثلاً فرانسوى




 بدينترتيب در تقليد تمسخرآميز، هم دو زبان با هم تلاقى پيدا مى سبك، دو ديدگاه زبانشناختى و در تحليل نهايى مى توان گفت دو سورّه متكلم با با هم تلاقى مىكنند. اگرحه در اثر، فقط يكى از اين زبانها رأساً حضور دارد (يعنى زبانى
 خلاقيت و ادراك، حضورى پنهانى مى يابد. تقليد تمسخرآميز، پيوندى هدفـنمند و و
 زبانهاى گرايشهاى ادبى خاص گونا
 يعنى زبانهاى مو جود در اين پيوندها با يكديخر ارتباط برقرار مىكنتند، مثل كسانى





زبانها و سبكهها به تنوير متقابل و پويا مى پردازند.

 فاصله بگيرد تا آن را مبدل به يك كلام بيوندى هدفـينديند كند، چنانكه گويى اين كلام

به „زبانٍ ديغرى تعلق دارد، آنطور كه خود را از سبكى كه به نظر (مثـلاً) بـيش از
 زبانشناختى خاص و مانند اينها را را دارد، دور نـگه ميد داردي








 عاميانه تنزل مقام مىيابد و سيس دوياني









 دفع اين جسم خارجى پرداختند. اما اين پديده نقط دفع يك جسم نبود بلكه طرد

يسينه گفتـان رمانگرا



 مقدس" چخنين چییى بود.

 تقليد مايملك شخص ديگر يعنى كلام شخص ديگر توصيف مى مكند. در سرتاسر طيف لحنهاى آن زمان، موضعگيرى متقابل هر كلام نسبت به كلام ديگر به وفور



 تمسخرآميز زبان شخصيتها فا آغاز مى


 زبانشناختى مردم خود باقى گذاشت
 تمسخرآميزى نيز وجود داشتند كه آميزهاى از زبان لاتين و و ساير زبانها
 همجنين در ادبيات دو زبانهُ قرون وسطا انواع گوناگون روانـا روابط بين كلام خود و كلام
 (epitres farcies»"
 فرانسوى آورده مى شـد كه متن لاتين را محترمانه ترجمه و تفسير مىكردندند. در همهـ
 تغسير بامتن لاتين برخورد مىكرد. مثلاً در زير، قسمتى زاز يكى متن تلفيقى دعاى
(پپدر مقدس) (بند اول و بند آخر) متعلت به قرن سيزدهم آمده است:
Sed libera nos, mais delivre nous, Sire,
a malo, de tout mal et de cruel martire.
در اين بيوند، بخش فرانسوى، بخش لاتين را با حغظ احترام و با حسـن نـيت ترجمه و تكميل مىكند.
 توجه كنيد كه فجايع جنگ را وصف كرده است:
Pater noster, tu n'ies pas foulz
Quar tu t'ies mis en grand repos
Qui es montés haut in celis.( $\Delta_{0}$ )
در اين نمونه، بخش فرانسوى، كلام مقدس لاتين را با لحنى گزنده استهزا كرده
 بهشتى ارائه شده استت كه در قياس با مصائب دنيوى، آرام و شگفتانگيزيز مىنمايد. سبك بخششهاى فرانسوى برخلاف نمونهُ قرن سيزدهمى (پٍدر مقدس)" با سبكـ برتر
 ناسوتى و گستاخانه به طمطراق آن جهانى دعاى مزبور است.
 حالت محترمانه يا تمسخرآميز به درجات متفاوت مشاهده مى شـود. يكى از اشعار تلفيقى كتاب Carmina burana داراى شهرت جهانى است. در اينججا زبان تـلفيقى

 ادبيات تلفيقى قرون وسطا نيز گواهى بسيار مهم و جالب بر پيكار بين زبيانها احياى متقابل آنهاست.
نيازى به توضيح بيش تر درياره ادبيات عظيم تقليدى تمسخرآميز آليز قرون وسطايـي


 دلقكههاى قرون وسطا را از ياد برد؛ اين خالقان حرفهاى „بيرنگى ثانويهه) كه با تأثير

مضاعف خندهُ خود، كمال كلام نيمهجدى-نيمهشوخى را را تضمين مىكردند. باز به









 حفظ كرده بودند.
با با يان گرفتن قرون وسطا و در زمان رنسانس كالام تقليدى تمسخرآميز-طنزآلود











 برونو ' (هr) ـ - مورخ زبان فرانسه -در جلد دوم اثر كلاسيك خود اين سؤ الن را را مطرح

مىكند: چرا عمل گذار به يكى زبان ملى دقيقاً در رنسانس رخ داذر، يعنى در عصرى كه
 ارائه مىدهد كاملاً صحيح است. بدون شك تلاش رنسانس جهت استقرار زبان لاتين به همان شكل اصيل باستانىاثن، اين زبان را به زبانى مرده مبدل كرد. حفظ اصالت

 متولههاى دنباى آن روز غبرممكن بود. به ناجّار، استقرار مجلدد زبان لاتين اصيل و

 همين هنگام زبان لاتين باستانى، پرتويى بر جهره: لاتين قرون وسطايى افكند و حجهره



 معيارهاى زبان لاتين صحيح و كامل انسانگرايان سنجيده شود، در قالبى كليشهاى

 وضوح خودنمايى مىكند. اين مردمان گمنام، ساختارهاى دستور زبـان آلمـانى را
 شكلى تحتاللفظى و با آهنگى خشن آلمانى به لاتين ترجمه مى كينند. مردمان گمنام،
 اما اين اثر بيوندى لاتين-آلمانى، به سبب نيات تمسخخرآميز نويسندگان هجو مزبور، تعمداً اغراقآميز و برجسته شده استِ باينّ بايد توجه داشت كه اين هجو زبانشناختى داراى حال و هوايى پثوهشى است و ماهيتى نسبتاً مجرد و دستور

زبانى دارد.
اشعار التقاطى نيز هجوهاى زبانشناختى بيجحيدهأى بودند اما تقليد تمسخرآميز

ITY بيشينه كفتـان رمانگرا






 مضامين جسمانى و مادى آنها را تحقير مىكردند. زبان سـيسرويى داراري سـبـكى
 سبك، تقليد تمسخرآميز مىكردند





 حقايق قديمى و گفتمان باستانى - به گوش میرسد

 واقعيت معاصرشان و با معيارهاى زمان8ّ خودشان تا جـه اندازه فرايندى آكاه آهانه بوده




 مكالمهاى نظرى و منطقى مىتوانست به مرحلهُ بعدى راه يابد و نه با مكـالمـهاى

[^4]











 بدنٔ اصلى ادبيات رسوخ كر دندي



 خنده و جندمفهومى، شرايط مساعد را براى بِيدايش گِّتمان رمانگانراى عصر مدرن فراهم آوردند．

## 米 类 类




 نگارشى گرنئ رمان راه يافتند．اما حَنين مطالعاتى اتى از محدود
 كو تهفكرانه بين گرايشها، سبكىها و جهان بينىماى مجرد به وجود نيانيامد و توسعه
|r9 يشيّين كفتمان رمانگرا
نيافت، بلكه اين گفتمان، ثمرئ ستيزى سخت و متمادى بين فرهنگها و زبانهاى كوناگون است. گفتمان رمانگرا با تغييرات عمده و بحرانهـاى عـظيم سـرگذشت

 سبكههاى ادبى است.

## يادداشتها








 [in der Epik




 [L. Sainéan]
 [Goncourts




^. نثر هنرى [On Artistic Prose (O xudožestvennoj proze)] (مسكو _لنينگراد، اهro) اثر وى. وى. ويناكرادوف V.V.] [Vinogradov جنين موضعى دارد.




شـده است.
-1• Batrachomyomachia تثلبدى تمسخرآمبز از آثار هومر است كه تاككون باقى مانده است. به

 سببى مائوسولثُرس [Mausoleus] است كه آرامگاهش يكى از عجايب هنتگانهُ دنياى باستان بود). كتاب مارگيتز [Margites] نيز منسوب به بها اوست.


 (1909) را ديكران نوشتهانداند).

 غبرمذهبى و هجوهاى منظرمى مبدل شد
 rir

 كه (IV9я-1^rロ) [August, Graf von Platen-Hallermünde] افراط در بحران و تنش Stürmer und Dränger برد، به بازسازى قواعد كلاسبك امهيت میداد




 زبان باستانى نصنعى است شايايان توجه است است
צ1. كتاب Moralia از بلوتارك (ترجمهُ اف. سى. بيبت [F. C. Babbitt]) و ديگران، در جهارده

بیشينه: گفتـان رماذگرا

 باستان آمده است.



 1^. كتاب Deipnosophistai (يزشكان در ضيافت شام Doctors at Dinner] يا عنوان رايج آن،


 نويسندكان در اين كتاب به ميان نمى آمد؛ المكان داشت بيشت تر آنر آنها از بين بروند يا يا ناشناخته بافى بمانند.
 Römische Satyrspiele



 خاستگاه نما يش هاى كمدى آتنى The Origin] [of Attic Comedy (لندثن، 191F) مورد نظر باختين است.
YY. فرونيكوس يكى از بنيانگذاران ترازدى برنانى است. او نخـستين كسى اسـت كه نقاب مزُنث را بر صحنه آورد و آريستوفانس [Aristophanes] او را بسيار مى ستود. نخـستين اثر مرفقيتآميز او در سال Iاه ييشُ از ميلاد نگاشته شـد. برخى از آثار او عبارتاند از: pleuroniae Aegyptii, Alcestis, Acteon هr. نمايش /ستنخوان جمعكنها [The Bone-Gatherests] احتمال دارد به همراه نمايش بـنلويى

 براى آنها مى انداختند.
 ه. هر نمايُسنامههاى يونانى، exodium بد بايان يا فاجعةٌ نمايشُ اطلاق مىشد، اما در اين جا

منظور باختنين آن جبزى است كه در نمايسُنامههایى رومى وجود دارد يعنى يكى ميانبرده يا نمايش لودهبازى خندهدار كه بس از مسشوله هاى جـدى تر نــمايش داده مسى شد. كـاركرد ايـن
 اشتباه گرفت كه بخش نزدبك به انتهاى نمايس هاى بونانى است و در آنها گروه همشخوانان صصحنه را ترك مىكنند.)
غז. نمابش هاى لودهبازى قرن اول پس از ميلاد كه تكـبه بـر جـزئيات فـيزيولوزيك مسـتهجن و لطيغههاى ركبك دائتند.
 ميلاد به فعاليت بِرداخته است)، نويسندهُ دستكم هفتاد نمايس لود لودهبازى آتلان است.
 معاصران بوميونيوس و جوانتر از او، نويسنده جهل و سسه نمايش لودهبازى است.
 را آخرين ترازددىنويس راستين روم مىدانند، باختين نيز به او امستناد كرده است.
-r. ر.ك.: كتاب Pulcinella: Pompeyanische Wandbilder und römische Satyrspiele اتر ای.
ديتريش (لايثزيك، l^9V)؛ ص آسا.

 مبتذل بود.





ry. ر.ك.: بیىنوشُت ry.

ها. اين اثر يكى حماسةُ هجومانند قدبمى است كه هم به هومر نسبت داده شده است و هم بـه






تيشينه كفتمان رمانگرا
حملهاى است به نويسـدگان متكلف آتنى كه آثارشـان مملو از كلمات جندبخــى و مهـجور
برد.





 كتاب اوسيب مندلستم: مقالا ت منتخب [Osip Mandelstam: Selected Essays]، نرجمهُ







 [19V1) [Literature: A Cento
 PT. بهنظر مىرسـد اثر مزبور برا؟ى فرائت بر سر ميز غذا نوشته سُـده اسـت، به بيروى از نظر اسقف زنو [Zeno] اهل. ورونا [Verona] دز رسالهایى بك نام ad neophytos post baptisma. او معتقد برد تعليمات بايد به روشتى دليذير ارائه شود. جشن هاى قبرسى روايتى است درباره: جشن

 [John the Deacon] برخوردار بود كه در زمان دومين سلسلهُ دودمان فرانكى، كشُشُ جان جان كه از معاصران جارلز كجل [Charles the Bald] بود آن را به نظم درآورد. ويراست جديدى لز ابن اثر به منظور سرگرمكردن باب جان هشتم [Pope John VIII] تهيه و به او تقديم مُد. اف. جى. ای. ربى [F. J. E. Raby] كه از بزرگترين خبرگان زبان لاتين قرون وسـطا مـحسوب
 كردكانه است، درصوزتىكه شنوندهٌ آن از خنده رودهبر نشرد ممكن انـت درس هايى نبز از آن

A History of Secular Latin] بياموزد) تاريخهجة /شعار غيرمذمبى لاتين در قرون وسـطا (ا)







 Waddell] در كتاب محقفان سرگردان [Wandering Scholars] (نيريورى، 19TV) درباره اين


 فراگرفته بود، مگر در تولوز








 (IV9 آكسفورد، 19rv [Christian Latin Poetry
 potatorum ^^. اف. نوانى Parodia sacra nelle letterature moderne ر. .Novatis Studi critici e letterari"




Tra تیشينه گفتمان رمانگرا
 Sotrilissime astuzie di Bertoldo: Le piacevoli ridicoloso simplicita di Benoldino جولبو جزاره كروجه [Giulio Cesare Croce] (تررين، 19VA) بيابيد. Parodies des thèmes pieux dans la poésie française du moyen age (ن. ر.ك.: ارا ايلرانن، (ملسبنكي، 1917).










ييكو [E. Picot] (باريس، 1AVA).
 (باريس، (1974)



 [Rubianus



اقسام زمان و پيوستار زمانى_مكانى در رمان
يادداشتهايى دربارة بوطيقايى تاريخى








 نسبيت اينشتين اهميتى ندارد و ما در نقد ادبى تقريباً (و نه به طور كا كامل) آن را بـ بـ

 بيوستار زمانى_مكانى را به لحاظ
 در بيوستار زمانى_مكانى ادبى و هنرى، شانـيا
 و هنرمندانه قابل رؤيت مى شود. به همين ترتيب مكان نيز به نسبت تغييرات زمانيان،
 زمانى_مكانى هنرى همين تقاطع محور رها و ويوند شاخـد






 هیيوستار را بررسى كردهايم كه در زمانهاى خاصى وجود داشتند، اما فـقط اشـكـال


 مفاهيمى را از دست دادند كه واقعاً ثمريخش بو بـند يا در موقعيتهاى تاريخى بعلى





 رمــانهاى رابـله تـوضيحات خـود را بــه بـايان مـى بريم. در ايـن دورههـانـا، ثـبات




 تحقيقات، ويزگى هاى چيوستار زمانى_مكانى رمانگگرايـى تكـميل مـى وشود كـه در الينجا مطرح شده است و حه بسا دستخوش تغييرات و اصلاحات بنيادين شود.

اتـام زمان و ييوستار زمانى_مكانى در رمان

## | . سلحشورنامه هاى عاشقانهُ يونانى

در گذشته سه نوع اصلى رمان و در نتيجه، سه روش متناسب تثبيت زمان و مكان رمان در

 در تعيين سمت و سوى توسعئ رمانهاى ماجراجويانه، ايفا كردند. بنابراين بررسى

 ضرورى است.
در تحقيق حاضر ما همهُ توجه خود را معطوف مسئلةٌ زمان مىكنيم كه ركن برتر
 بىواسطه با زمان دارند و همئ مسائل مربوط به سرحشمة انواع رمان در تاريخ را ناديده مىگيريم.
موقتاً نوع اول رمانهاى باستانى

 از ميلاد نوشُته شدهاند.
رمانهاى زير آثارى هستند كه بدون كم و كاست به دست ما رسيده و به زيان

 افسياسا(\&) اثر زنوفون اهلِ إفسوس برجستهُ ديگر نيز به صورت گزيده يا شرح آثار به دست ما رسيدهاند(A).



1. An Ethiopian Tale
2. Leucippe and Clitophon
3. Xenophon of Ephesus
4. Heliodorus
5. Chareas and Callirhoë
6. Daphnis and Chloë

رمانهاى مزبور، زمان ماجراجويى و راهكار استفاده از آن، به قدرى بیى عيب و نقص

 زمان ماجراجويى را به بهترين وجه با استناد به مطالب همين رمانها
 پيرنگـ رمانهاى بيزانسى كه جانشينان بلافصل اين سلحشورنامه بودند). در واقـع
 شده است. تفاوت رمانهاى مختلف فقط در تعداد بنمايدها، اهميتى كه به فراخور حالشان در بِيرنگ كلى به آنها داده شده است و روش كنار هم گذاشته شدن ايـن
 رسم كرد. با در نظر گرفتن مهمترين عوامل حاشيهاى و تـنوعات مـوردىى، جــنين
طرحى به صورت زير خواهد بود.






 مىكند و دوباره به هم مىرسند. موانع و اتغاقاتى كه سر راه عاشق و معسشوق قرار
 والدين (اگر والدينى در كار باشند)، زير سر داشتن عروس ديگرى دري براى داماد و و داماد

 براى لكه دار كردن پِاكدامنى قهرمان زن و قهرمان


[^5]|f| اقــام زمان و يِيو ستار زمانى-مكانى، در رمان


 والدين خود را مىيابند (در صورتى كــه آنهـا را نـمى وشناختند). ديــدار نــامنتظرء


 رمانهاى مورد بحث حنين است

 فينيقيه، مصر، بـابل، حـبشه و ســاير كشـور هـا

 مىشود كه بيشتر اوقات با جزئيات فراوان همراه است. در ايـن رمـانها وـا مـعمولاًا
 قضا و قدر، طالع، قدرت اروس'، عشقهاى بشرى، اشكـها وانـا و نظاير آن) وجود داريارد.
 تشكيل شده است كه با همهٔ قوانين بلاغى كه بعدها وضع شـد رانداند، مطابقت داشتند.



 بههيجوجه جنبههاى جديدى نيستند. تمامى آنها قبلاً وجود داشتهاند و در ساير كونههاى ادبيات باستان بهخوبى بسط يافتهاند: بنمائهُ عشق (اولين ديدار، عشـق



يافته بودند، برخى ديگر از اين بنمايهها (مثل شناسايى) نقش مهمى در ترازدى ايفا
 باستانى بهخوبى بسط يافته بودند (مثلاً در آثار هرودوت توس ' ' ) و در گونههاى بان بلاغى

 شكلزگيرى سلحشورنامههاى عاشقانهٔ يونانى مى توان ارزيابى هاى متفاي اما نمىتوان التقاط واقعى اين خصوصيات گونهانى را انكار كرد. سلحشورنائىدهاى
 آنها را به هم چيوند دادهاند.
 ادغام شدند تا به وحدت جديدى دست يـابند؛ وحـدتى كـاملاً رمـانكرا. ويـرُّى ري شاخص اين وحدت، زمان رمانگار مـاجراجـويى است. عـناصر بـرگرفته از سـاير

 متفاوتى چيداكردند.
جوهرهٌ زمان ماجراجويى در سلحشورنامههاى عاشُقانهُ يونانى حيست؟


 حركت بـيرنگ ـ رخـدادهـاى سـرنوشتسازى در زنـدگى قـهرمانان هسـتـند و در زندگىنامهنويسى به خودى خود مهم به شمار مى آيند. اما رمان بِيرامـون ايـن دو
 دادهاند. اما بين اين دو نقطه اساساً لازم نيست هيج اتفاقى به وقوع بيوندد. از همان

 همراه باعسّت است؛ همان عشُقى كه در ابتدايى رمان با نگاه اول بين آَها شـا شعلهور

[^6]IfF اتسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
شده بود. كويى مطلقاً هيجِ اتفاقى بين اين دو لحظه رخ نداده و فرداى نخستين ديدار، وصلت صورت گرفته است. دو لحظهُ مجاور كه يكى متعلق به زندگى زندگى ونامهاى




 لحظه از زمان زندگى ونامهاى است.
 يكديگر در نتيجهُ ماجراها و آزمونهاى سخت، قوىتر مى مشد، اگر ايـن عشـق در



 (مطمئناً) جايى هم در ميان سلحشورنامههاى عاشقانئ يونانى نداشت. حـتى اگـر قطبهاى پيرنگ همان قطبهاى قبلى باقى مىماندند (عشّق در آغاز و ازدواج در پايان)، وقايعى كه موجب تأخير در ازدواج شده بودند، بهلحاظ زي
 نظر مى آمد كه اين رخدادها در جهت خط سير زمان واقعى زندگى قهرمانان امتد امتداد يافته و تغيير حشمگيرى در قهرمانان و اتفاقات كليدى زندگى آنان ايجاد كردهاند. اين دقيقاً همان حالتى است كه سلحشورنامههاى عاشقانهُ يونانى فاقد آن هستند. در اين آثار، وقفهاى مشخص بين دو لحظه از زمان زندگى نامهالى وجود دارد؛ وقفهانى كه از خود هيِّ رديايیى در زندگى و شُخصيت قهرمانان باقى نمى گذارد.

 زندگىنامه افزوده مى ششود راهى ندارد.



پايان رمان در همان سن ازدواج و با همان شادابى و زيبايى اوليه با يكديگر ازدواج مىكنند. در رمان، مدت زمانى كه در خلال آن، اين دو قهرمان با ماجراهانى بسيار زيادى روبدرو مىشوند، به حساب نمى آيد و به زمان كل افزوده نمىشـيود. به لحاظ فنى، اين مدت زمان فقط روزها، شبهاه، سـاعتها و دقـيقههايى هســتند كـه در
 بسيار مهيجى است و از زمانهاى ديگر متمايز نشده است، حتى اندكى در گذر عمر







 تير و كريه شده است. ازدواج بر مبناى عشق صورت مىگيرد اما هنگامى كه ديگر به لحاظ زيستشناختى، وصال معنا ندارد. واضح است كه زمان ماجراجو يىى يونانى فاقد هر نوع خرخهء طبيعى و روزمره است؛ چرخهء زمانىاى كه مىتوانست نوعى نظم و شاخصههاى زمانى بشرى به آن بيفزايد و آن را به جنبههاى تكارارى زندگى انسانى و طبيعى متصل كنى

 مشخصى از دورهاى خاص وجود ندارد. به همين دليل هنوز براى ثبت توالى توالى زمانى دقيق سلحشورنامههاى يونانى نياز به تحقيقات است و تا همين اواخر دانر نظر محققان درباره زمان بِيدايش رمانهاى خاص با هم بسيار متفاوت است و گاه بِنج تا شش قرن اختلاف نظر مشاهده مىشود.

If0 اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان


 خارج از تمامى تواللىهاى زمانى نامبرده قرأر دارد و نيروى مو جود در در اين توالىـهـا



 و رد بايى از آن يافت نمى شود. تكرار مىكينيم كه اين فاصله، وقفهاى غيرزمانـيانى بين


زمان واقعى، زمانى زندگىنامهای است.

 يك به اتفاقى مجزا الختصاص دارند و به لحاظ فنى، در محدوده هـر هر اتفاق، زمان از از
 زمان و مكان خاصى در محلى حضور داشتن يا حضور نداشتن، كسى را مـلاقات

 (همانطور كه در همـهُ بِكارها و تعهدات عــملى جــدى، زمـان بـه دقت مـحاسبه
 مىشوند و با يكديگر تلاقى پيدا مىكنند؛ عبارتهايى مثل „اناگهان") و پادرست در همان لحظه|).
 هر عبارت ديگرى مى توان مشخص كرد جون بيشت تر اوقات، ابتداى ايـن زمــان و و


 [ يا به تعبيرى، مقارنت تصادفى [ملاقاتها] و مفارقت تصادفى [عدم [sovpadenie]



 رمان نوشت وجود نخواهو دهد داشت.

 سرنوشت بازى خود را آغاز كردهـا.(9)




 او، گويى در دم جان سريردمر.|.(10)













IfV اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
اما كليتوفون موفق مىشود بدون شناخته شدن فرار كند. اما روز بعد كـليتوفون و




 بادبانهايش را نيز افراشته بودنده.

 بعدى ايفا مىكند.


تيرهوتار كرده) (بخش سوم، ص l).

 غرق شدن بود، الههالى مهربان بخشى از حصهُ خود را برایى ما نگه داشته بودهر). آنها


 باختهاند، به مدد اقبال خوش نجات يات يافتهاند. هر وقت در جريان داستان

 راهزنان اطمينان يافته بود، تصميم به خودكشىى مى
 شبىمهتابى بود. ناگهان حشمم به دو نفر خورد...كه به طرف من مى آمدند...آنها

كسى جز منلاوس ' و ساتيروس ${ }^{\text { }}$ ' غيرمنتظره بود، آنها را در آغوش نغرفتم و شادى بر من غن غلبه نكرده (بخش سوم،
 لوسييٌ را به او مى دهند.
در بخش پٍايانى رمان، كليتوفون بر اساس اتهامى ناروا به مرگ محكوم مى شـود و



 نزديك آمد كه به سر تاجى از برگ گياهان داشت. ورود او نويدبخت رسيدن گرو جشن و سرور به افتخار آرتميس بود و هر وقت حچنين واقعهاى روى مىدراد، بايد



جچند روزى پس از به تعويق افتادن اعدام، همهٔ مسائل روشن مى شودد، الما بـاز وقايع ديگرى رخ مىدهد كه بدون شـى همزمانى رخدادها و وقـفـههاى تـصادفى رونى

 ملاحظه كرديم (در اينج جا فقط اندكى از رخدادهاى تصادفى را ذكر كرديم) زمان



 دهيمَ جِون به خودى خود ضرورتى براى هيِّ نوع محدوديت ذاتى وجود ندارد.

1. Menelaus
2. Satyrus
3. Klinius
4. Artemis
|F9 اقـام زمان و يِيو ستار زمانى_مكانى در رمان
سلحشورنامههاى عاشقانهُ يونانى نسبتاً كو تاه هستند. رمـانهانى قـرن هـفـدهم كـــ ســاختارى مشـابه ايـن سـلحشورنامه داشـتند، ده تـا پـانزده بـرابـر طـو لانىتر تر از سلحشورنامههاى مزبور هستند.(II) بر اين افزايش قطرى هـيتِ مـحدوديت ذاتى
 مستقل شمارش مى شوند، يكـ مجموعهُ زمانى واقعى را پِديد نمى آورند، به روزها رِها و ساعتهاى زندگى بشرى مبدل نمىشوند. اين ساعتها و روزها ردبايـى از خود
 روزها آورد.
تمامى لحظات اين زمان بـىنهايت را يكـ عامل كنترل مىكند: عـامل شـانس.
 مانند ديدارهاى تصادفى يا عدم ديدارهاى تصادفى. "ازمان تصادفى" ماجراجويانـي




 زمان ماجراجويى دقيقاً وقتى آغاز مى شود كه مســير طـبـيعى وقـايع و تـوالى وري
 دخالت نيروهاى غير بشرى مثل سرنوشت، خدايان و تبهكاران باز مىكند و در ز زمان ماجراجويى، دقيقاً همين نيروها هستند كه ابتكار عمل را به دست دار دارند نه قهرمانـان




 اتفافى براحهثراد مىافتد (حتى احتمال دارد (به طور اتفاقى" به پِادشًاهى برسند)؛

ماجراجوى اصيل، بازيجٍهُ دست سرنوشت است. او به شُكل فردى قدم بــه زمـان ماجراجويى مىگذارد كه اتفاقات مختلف برايش پيش مـى آيد. امـا در ايـن زمـان،

ابتكار عمل در دست انسانها نيست.
بديهى است كه لحظات زمان ماجراجويى و همهُ اين پنا گهانهاه و پادرست در همان لحظهها، را نمىتوان فقط باكمك تحقيق، بررسى، بيشبينىى منطقى، تجربه و


 كليتوفون آغاز نشده بود كه او در رؤيايى صادق از ديدار آتى خــود بـا لوســيـيبه و
 مشابه است. قضا و قدر و خدايان كاملاً ابتكار عمل را در دست دارند و آدميان را
 |رخدايان بيشتر شبها دوست دارند آينده را به انسانها نشان دهنده، نها از آن رو كه آنان را از مصائب رها كنتد ـ حون انسانهها نمى توانتد سرنوشت مقدر را تـحت فـرمان خود در آورند ـ بلكه از آن رو كه انسانها بتوانند مصائب را آسانتر تحمل كـنـندي! (بخشَ اول، ص ${ }^{\text {( }}$.
 ابتكار عمل به دست شانس سبرده مىشود كه ديدارها و عدم ديدارها را يا در در قالب




 زمان ماجراجويى يونانى خـلق شـود فـقط كـافى است ايـن عـناصر زمـانـى را بــهـ
 يديدار شود.

اقسام زمان و يبو ستار زمانى_مكانى در رمان 101
در قرن هـفدهم سـرنوشت مــلل، پـادشاهى ها و فـرهنگـها نــيز جــذب زمـان
 نخستين رمانهاى تاريخى اروبايى شاهد جنین اتفاقى هستيم، مثلاً در رمان آرتا منه


 به دست وقفهاى غيرزمانى سبرده است؛ وتفهإى كه بين دو لحظه از تـوالى زمـان واقعى وجود دارد.
"رمان گوتيك"؛ پلى براى راهيابى توالى لحظههاى موجود در رمانهاى باروك

 تبهكاران ناشناس، نقش خاص شان شانس و انواع و اقسام بيشبينى ها و بيش اكهىى ها. البته در رمانهاى والتر اسكات اين لحظهها، غالب نيستند. اجازه دهيد اين نكته را خاطر نشان كنيم كه بحث ما در درباره سِيردن همئ ابـتكار عمل ها به دست شانس در زمان ماجراجويى يونانى يا به طور كلى شانس نيست. به طور بلى شانس هم شكلى از اصل جبر است و همانطور كه در زندگى نتش دارد در
 (و البته ميزان واقعيت در آنها متفاوت است)، در مقابل لحظه هاى شـا شانس صـا صاحب ابنكار عمل يونانى، لحظههايى از خطاهاى انسانى، جنايات (حتى گاهى در رمانهانهاى باروك)، افت و خيزها، انتخابها و تصميمكيرىهايى وجود دارد كه مبدع آنها خود




 نظاير آن كـعناصر تشكيلدهندهُ يرينگ هستند و ــ نهتنها در رمانهاى گوناگـرن



 بحث می ير دازيم: بنمائها ديدارار





















 بنمائه ديدار و بنمايههايى مثل فراق، فرار، يافتن، از دست دادنا دان، ازدواج و و نظاير آن

افــام زمان و بِيو ستار زمانى_مكانى در رمان
كه شاخصهاى زمان و مكان آنها نيز مانند بنمائه ديدار، از وحدت برخوردارند




 يكى از اشكال اين بنمايهِ، بسيار ناجیيز است و آثار ادبى فراوانى مستقيماً بر مبناى بيوستار زمانى_مكانى جاده و ديدارها و ماجراهايى به وجود آنـي آوردهاند كه در جاده رن میدهد.)
بنمائه ديدار، ارتباط نزديكى نيز بـا بـنمايههاى مـهم ديگــر دارد، مـخصوصاً بنمايئ شناخت/ عدم شناخت كه در ادبيات (مثلاً در ترازدى هاى بـا بـاستانى) نــش فراوانى دارد.
بنمائه ديدار نهتنها در ادبيات (به ندرت مىتوان اثرى يافت كه كاملاً فاقد اين
 و روزمره نيز از جهانىترين بنمايههاست. در حوزههاى علمى و فنى نيز كه تفـي تفكر




 (|مكاشفه|) يكى مى شود. در آن دسته از حوزههاى فلسفى كه كاملاً علمى نيستند
 مخصوصاً آثار مازتين بوبر ${ }^{\text {T }}$.
در نهادهاى اجتماعىى و دولتى زندگى، هميشه پييوستارهاى ديدار واقعى وجو دارند. همهٔ ما با انواع گوناگون ملاقاتهاى اجتماعى ســازمانيافته آثــنـاييم و بـر

اهميت اين جلسات وقوف داريم. در ارگانهاى دولتى نيز ديدارها بسيار مهم هستند.


 روزمرءٔ انسان بسيار مهم محسوب مىشوند (گار سرنوشت يكى فرد بستگى به اين ملاقاتها دارد).

 برداخت. در حال حاضر بررسى سلحشورنامههاى عاشقانهٔ يونانى را ادامه مىدهيميم. زمان ماجراجويى سلحشورنامههاى عاشقانهُ يونانى در كجا تحقق مى يابد؟
 دنياى سلحشورنامههاى عاشقانهُ يونانى دنيايـى بيوستارى استا اتصال بين زمان و مكان فاقد ماهيتى انداموار است و ماهيتى كاملاً فنى (و ماشينى)



 كه او قصد خودكشى دارد. براى توفيق در اين امر، يعنى بـودن در در مرينـي
 نجات كليتوفون ازمرگ، گروهى از مردم به جلودارى موبد آرتميس، بـايد قـبل از
 سرعت به مكانى دور و نامعلوم منتقل مىشود. لازمـئ تعقيب، غلبه بر بر فـر فاصله و ونيز

 تعقيبها و جستوجورهاى بعدى|ش را با به تأخير مىاندازيازد. آدمربايى، فرار، تعقيب، جستوجو و اسارت همگگى نقش عظيمى در سلحشورنامههاى عاشيا
 هستند. دنياى سلحشور نامههاى عاشُقانهُ يونانى دنيايى وسيع و متنوع است. امـا دا اين

اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
 درياست اما اصلاُ فرقى نمىكند كه كشتى در كدام دريا (از نظر جغرافيافيايى و تاريخى غرق شود. براى فرار نياز به وجود كشورى ديگر است، برایى آدمربايان انتيان انتال قربانى


 وقايع ماجراجو يانهُ سلحشورنامههاى عاشقانهٔ يونانى مرتبط نيستند. هيجَيك از از اين جزئيات شاخص، عامل تعيينكنتدهُ مؤثرى براى وقايع مزبور نيستند، رويــدادهـا
 شهر معين و جز آن) رقم مى وخورند. كيفيت يك مسحل مـعين، بـخشى از رويـداد
 مى آيد.
بنابراين تمامى وقايع موجود در سلحشور دنامههاى عاشفانئ يونانيانى را با به لحاظ مكانى مى توان جابهجاكردي؛ اتفاقى كه در بابل رخ داده اده است، احتمال داشت در در مصر




 جابهجايى مكانى. در اين پيوستار زمانى_مكانى، تمامى ابتكار عمل و قــدرت در دست شـانس است. بر همين اساس، الزاماً ميزان تشخص و تعين اين دنيا بسـيار مـحدود است.




 آميخت، كموبيش در اين نظم شركت خواهند كرد و مطيع قيد و بندهاى آن خـن خواهند



 با آن ميزان تجرد كه از ضروريات زمان ماجراج

بنابراين دنياى سلحشورنامههاى عاشقانئ يونانى دنيايى منزوى است: هر آنجحه



 بِشبينىنشده وجود دارد.
اما در سلحشور رنامههاى عاشقانئ يونانى تأكيدى بر ماهيت منزي













 كه نويسنده از آن آمده و از آنجا نظارهگر رويدادهاست، در در هيجّ جاى اين دنيا يافت

IQY اقـام زمان و يويوستار زمانى_مكانى, دز رمان

 آزادىها، مرگهاى فرضى و عمرهاى دوباره و ساير اتفاقها با سرعت و سهولتى بىنظير به دنبال هم مى آينـد.
امــا هــمانطور كـه اشــاره كـرديم بسـيارى از مـقولهها و وقـايع ايـن دنـياى
 تجريد تطبيق داد؟ هنوز در سلحشورنامههاى عاشقانئ يـونانى انـتزاع وجـوـود دارده



 با كليتى فراگير ندارند. ما با پديدههاى طبيعى مستقل روبدروييم، مثل حيوانـات عجيبى كه در كشورى خاص وجود دارندا دار به جاى توصيف آداب و و رسوم و زندگى





هرچه در اين نوع رمانها نوصيف میش دقيقاً به همين دليل شرح آنها در رمان آورده شده است است. مثلاً در لوسييه وكليتوفون به
 جاندار مزبور اينطور توصيف مـىشود: ا!بـرحسب اتـفاق، جــغگجويان، مـو جود




 از اَنجا كه براى ارزيابى اين اشيا و رويدادها هيـج معيارى در دست نيست و هيِيج


نادر به خود مى گيرند.





















 فراوان مجسم شده است. اين زمان خحون عسل پرمغز و معطر است؛ روزگار عشاق

1. Alexandrine poetry

اقسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان 109
جانى و فوران اشعار غنايى، زمانى سرشار از نضاهاى طبيعى كامالاً محدود و و بستئ









 بديد آمدن مجموعهاي الز آثار مشابه خوريا


















 ايفا نمىكنل، بلكه نقش كاملاً متفاو تى دارارد).















 يونانى تحت شرايط ويزٔ هيورستار خاص

 باستانى مختلف نيست. حال كه ماهيت ويزٔ سلحؤ



|l| اقـام زمان و يويوتار زمانى-مكانى در رمان
مـزمانى هستند؛ جايى كه وقايع هيِج جيـاملى ندارنـد و هـمواره ابـتكار عـمـل در


 مىدهد. خود فرد، محروم از هر نوع ابتكار عمل و فقط فاعل فيزيكى سلسله وقايع است. در نتيجه فعاليتهاى چخنين فردى به طور كـلى از نــوع فـعاليتها ابتدايى است. اساساً در سلحشورنامهُ عاشقانهُ يونانى همهُ فعاليتهار كاى فرد در در حـد حركتى تحميلى در فضا (فرار، جهد و كوشش و جستو رجو

 عبارتى برایى بيوستار زمانى_ـمكانى فراهم مى آورد.


 سرنوشت تاب مى آورد و نهتنها در برابر اين بازیها تاب مى آوردد، بلكه همان انسان
 مى برد، درحالىكه هويت او اصلاُ تغييرى نكرده است است
 مطابقت ويزء: يكى هويت با فردى خاص است

 مى شود كه بيش از تقسيمبندى هاى طبقاتى وجود داشتهاند. سلحشورنامهُ عاشقانئ



 و ايمان به نيروى فنانابذذير انسان در مبارزهاش باطبيعت و همةٔ نيروهاى غيرانسانى در اين آثار محسوس است.















 قانونى به خود می ميريرد.









1. Prüfungsroman

اتسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
سفسطهُ بسيار استادانهُ سوفسطايى ثانى ' مشاهده مىشود. به همين دليل، آزمونها تا حدودى سطحى و صورى و همحخنين نسبتاً قضايى و بلاغى هستند. در اينجا فقط نحوهُ سازماندهى ماجراجويـيى واى مستقل، حائز اهمميت نيست.





 از سر مىگذرانند كه باعث تغيير آنها نشـده بلكه (مىتوان گفت) مـهر تأيسيدى بـر

 صرفاً ثبات يك فراوردهُ تكوين يافته، آزموده مى شود و فراوردهُ مزبور از امتحان، سربلند بيرون مى آيد. بدينترتيب مفهوم هنرى و ايدئولوزيكى سـلحشورنامههاى عاشقانئ يونانى شكل مى میريرد.
 يا دستكم حيزى كه تماس مستقيم با حيات بشرى دارد، مىتواند جـنين حـيالت

 يعنى بايد مراتبى از واقعيت زنده را دربرگيرد.

 نمربخش بوده ذقيقاً همين به كاربردن ايدهُ تركيب نگارشى آزمون است. ايدهُ آزمون در نمونههاى نخستين و مخصوصاً در نمونههائي بعدى سلحشور رنامههاى عاشقانـانه



 آزمايش"، متجلى مىشوده او (شواليهاى بىباك و برى از عيب و نقص است)،. اين برائت مطلق قهرمانان به نوعى تصنع مىانجامدا هـا همين تـصنع، بـوالو را بـا بـه انـتقاد شديد از رمان باروك در كـتاب(1^) Dialogue sur les héros des romans واداثـته است كه سبك و سياقى شبيه آثار لوسين دارد. در دوران جس از باروك، نتش سازماندهى آزمون بهشدت كم شـر شد آما كاملاً از بين نرفت و به صورت يكى از طرحهاى سازماندهى رمان در همئ دورههانى بعدى حـى
 آزمون بيش از ييش، منجر به نتايج منفى مى شـود. در قرن نوزيدهم و و اوايل قرن بيستم

 „منتخب بودن، او و نبوغش دارند. يكى از انواع آزمون در رمان فرانسوى، آزي آزمـون شخص نوكيسهُ نايلئونى است. نوع ديگر آزمون، آزمايش سلامت جسمانى قهرمان و توانايى رويارويى موفقيتآميز او با زندگى است و و درنهايت نوع ديگرى از مضمون آزمون كه در بيشتر رمانهاى درجه سه وجود دارد، آزمون يكـ اصلاحطلب اخلاقى، يكى طرفـدار نيحه، يك هرزهگرا، يك زن آزادشده و نظاير اينها است.

 و بسيار تأثيرگذارش) تفاوت چشمگییى دارند. اگرچهه جنبههاى خاصى از هـمان اشتغال فكرى با هويت انسانى حفظ شده است ـ مثل بنمايههاى شنانـا فرضى و غيره - اما اين بنمايهها بيحچيدهتر شدهاند و نيروى ايجاز اولئَ خود را الز

 فرهنگ عامه بىواسطهتر است.



Isه اقـام زمان و يبو ستار زمانى-مكانى حر رمان
انسانى) بايد اين واقعيت را به خاطر بسباريم كه در آثار مـزبور - خــالاف تـمامى
 ويزڭى با جهان انتزاعى-بيگانئ سلحشورنامههاى عاشقانهُ يونانى مطابقت دارد: در هنين دنيايى فرد فقط مى تواند به صورت انسانى يكه و تنها به فعاليت ببردازد كه از از

 تنهاست كه در دنيايى بيگانه راه گم كرده است و هيـج رسالتى در اين دنيا ندارد. در در
 است كه ناگزير با خصوصيتهاى زمان ماجانرانو

 سفرنامهالى تفاوت فراوانی

 موجود در گونههاى بلاغى و تاريخى رفتار مىكند. او نطقها


 مىكنيم كه در بيشتر اين رمانها مراحل قانونى، نتشى بسيـيار مهم به عهـده دارنـــد




 تضايى نهايى زده مىشود. اگر در تجزيه و تحليل نهايى اين سؤ ال مطرح شود كه ایه

 و تضايى موجود در اين سلحشورنامهها رقم مىخورد.

در عين حال، اين لحظات بلاغى، قضايى و عمومى شكل ظاهرىاى به خود


 اهميت اجتماعى و سياسى ندارند. هرچه باشدل محا محورى كه محتواى اثر يريرامون آن
 آزمونهاى درونى و بيرونى است كه أين عشق بايد آَنها را بشت سر گذارد. ساير آير
 مى شوند. مشخصصاً حتى اتفاقاتى مثل جنـگ فقط (و مـنحصراً) در حـوزهُ مسـائل




 شكنجه و اعدام نجات يابد. مشخصاً اين زندگى خصوصى افراد نيست كه در پرتو اتـفاقهاى اجـتماعى و
 سياسى نفط از قِبل ارتباطشـان با زندگى خصوصى افراد معنا چِيدا مىكنند و حنين اتفاقهايى فقط تا جايى شرح داده مى شوند كه با با سرنوشت خـي خـي مىشود و جوهرهٌ آنها به صورت رويدادهاى اجتماعى و سياسى بيرون از محدودهُ رمان باقى مى ماند.
بنابراين انسجام عمومى و بلاغى انگاره انسان، در تـناقض بـين ايـن انگـاره و ماهيت كاملاً خصوصى آن به دست خواهد آمد. اين تناقض از ويزگىى هاى برجستـأ



 خرد آنها فرديت يافته بودند و اگرحه در دوران باستان، اين حس امور خصوصى

IEV اقسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان


 خصرصى يكـ شخصر فرديت يافته، فقط به شكلى ظاهرى و نـامرامناسب و لذا در در اشكاللى غيرانداموار و شكلگرايانه يا به اشكال عمومى و تشريفاتى يا عمومى و
بلاغى ارائه مى شد.




 دايرةالمعارفى شد، فقط در صورت بيشترين حد تجريد، برنامهاى كردن' و و زدودن
 سلحشورنامههاى عاشقانهٔ يونانى مجردترين پييوستار رمانگگا استا مسـردترين بــيوستار زمـانى-مكـانى، راكـدترين آنهـا


 نمى شود. آنجه حاصل می مشود




 انعطاف فراوانى از خود نشان مىدهند.

## 「. 「 آيوليوس و پترونيوس

در اين بخش به نوع دوم رمان باستانى مىیيردازيم و موقتاً آن را رمان ماجراجويى زندگى روزمره مىناميم. با نگرشى سختي
 است) و خر طلا يى ' اثثر آتوليوس (كه به طور كامل به دست ما رسيده است) امـ اما


 بودند (زندگى گناهآلود و مملو از وسوسه كه به بحران و تولدى ديغر مى انجاميد).


اشاره خواهيم كرد.





 ماجراجويى جديدى پديد مى آيد كه با زمان ماجراجويىى يونانى تـفاوتى أساسى دارد و نوع خاصى از زمان روزمره محسوب می شـي


 بيشنيناز ضرورى وجود دارد كه ماهيت منحصريهفرد زمـان را در ايـن رمـان رقـم

اتسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان 189
اين بيشنيازها عبارتاند از: ا. ارائهٔ جريان زندگى لوسيوس در لفافهٔ بافت يكي
 سركردانى هاى لوسيوس در سراسر دنيا به شكل خر.

 است. اين داستان كوتاه، همتاى معناشناختى بيرنغ اصلى است.
 (مخصوصاً هويت انسانى) از گُنجينهُ جـهان بـيشطبِّاتى فـرهنگـ عـامه بـرگرفته


 خود را بيرامون بنمايههاى تغيير شكل و هويت سازماندهى مى كـيند (بدون در نظر



 شـاخص زمان مردمى_عاميانه خواهيم پرداخت.
 يبش گرفت. يكى از شاخههاى اين مسير، فلسفهُ يونانى است كه در آن ايدهُ تغيير
 اين ايدهها تا زمان دماكريتوس ${ }^{\text { }}$ آريستوفانس حفظ شدر ايند است (و حتى آنها نيز نتوانستند كاملاً اين لفافه راكنار بزنتد) .
 باستانى مخصوصاً نمايشهاى انجيلى الوسبسى أست. نمايشهـاى انـير انجيلى باستانى


داراى اشكال مسخ خاص خود بودند. اشكال اوليهُ آيين مسـيحيت نـيز در هـمين



 ناب است. البته فرهنگ عامه به شكل اولئّ خود به دست ما نـ نرسيده امـا ما تأثيرات اين فرهنگ، يعنى بازتاب آن در ادبيات (مثّل داستان كوتاه آيوليوس دربارهُ كيوييد و

سايكى) ما را از وجود جنين فرهنگى مطلع كرده است.
 مورد توجه ما در بحث حاصه حاضر نيز فقط همين شاخه است.
 مضمون به خود مىگيرد و در بالا برشمرديم. فقط كافى است به تأثير نمايشهان


و همحِنين فرهنگگ عامه كه ذكر آن به ميان آمد، بر ادبيات تأثيرگّذار بودهاند.
 ريسمانى صاف، گشوده نمى شود بلكه به ريسمانى مىماند كـه „ „گـرههايى" در آن وجود دارد، قطعه قطعه گشو ده مى شود و و به همين دليل نوع خاصى از از توالى زمانى رمانى به وجود مىآورد. ساختار اين ايلده، فوقالعاده پبحچيده است و بنابراين توالى هـاى زمانى حاصل از اَّن، تنوع فراوانى دارند
اگر با دقت به روشه انیايى نظر كنيم كه هسيود

 بسط يكـ مجموعهُ شجرهنامهاى خاص، توالى خاص تغييرات در اعصار و نسل ها
 بازگڭتنايٍذير بر اساس تبارنامهُ خدايان از دگرگونى هاى موجود در طبيعت از جمله

IVI اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
مبهموعه جرخهاى دگرگونى دانهُ غلات و مجموعههاى دگرگونى مشابه در درخت انكور. علاوه بر اين، به نظر هسيود حتى توالى خرخرخهاى كار زراعى روزيمر
 به تمام توالى هاى زمانى نيرداختهايم كه هسيود خلق كرده وه و سبـي
 (مقولههايى كه از يس هم مى آيند). اما واحدهاى موجود در اين توالى، اشكال انكارههاى) بسيار متنوعى دارند؛ اشكالى كه با يكــديغر بسـيـار مستفاوت هسـتنـ.




 تاريخى، طبيعت و زندگى زراعى حفظ شده ارْ است مـفهوم مسـخ در آثـار هسـيود مـثل مـفهوم آن در ســاير نـظامهاى فـلسفى و نمايشهاى انجيلى كلاسيكى، مفاهيم ضمنى خاصى را در بردارد: در آثار هسـيود،
 جادوكرى است) نيامده است، فقط در دوران روميان و هلنيكى و در مراحل بـعدى بسط مضمون مسخ، وازءّ مزبور اينطور معنا مىشيري
 ايده: كلى دگرگونى به شكل دكرگونى شخصى فرد و دگرگونى شخصى مـوجودات



 دكركونىهاى موجود در كل سنت اساطيرى و ادبى تـحقق يــافته است. بـعضى از
 موارد فقط در معناى محدود كلمه، نوعى دگرگونى محسوب مري مى شوند و در واقـع
 يك از اين دگرگونى ها، مقولهاى خودكفاست و بهتنهايى كليت شاعرانئ بسـتهاى را

 مى شود كه بهطرر مكـانيكى، خــود رادر تـوالى واحــي
 مىشود (اثرى بسيار مهم در مطالعءُ مفهوم زمان در دوران روميان و هلنيك).



 دخالتى ندارند. با وجود اين، ايدهُ دگرگونى توان بِيشين خود را به قدرى حغظ كرده است كه سرنوشت همهٔ عمر انسان را در تمامىنقاط عطف مهم آن در برگيرد (بــهـ بركت تأئير سنت فرهنگ عامهُ بى بواسطه). اهميت ايدهُ دكرگونى براى گونهُ رمان در همين نكته نهفته است.
 تغيير شكل معكوس او به انسان و تزكيهُ عرفانىاش ــد در اين مقال نمىگُنجد. براى هدف مورد نظر ما نيز جنين مطالعهأى ضرورى نيست. به علاوه، بيدايش مضمون
 آٓوليوس مضمون فوق را يردازش مىكند نيز يبجيدگى هايى دارد كه تا امروز هم به طور
 ندارد و فقط كاركردهاى اين تغيبر شكل در ساختار رمان نوع دوم مورد تو توجه ماست.





IVT اقـام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
حياتش با هم يكى مىشوند. تكاملى به معناى واقعى كلمه صو رت نمى يريرد، در












 روند تولد مجدد تهرمان زن، مانند مورد لوسيوس به سه انگارءء كامالًا متمايز تقسيم

نـندها است.
در شرح حال شو ريدگّى هاى قديسينِ 'اولئ مسيحى كه يكى از شُكله هاى رمان
 و دوباره با بحران و تولد مجلد







زندگىنامهاى صورت نمى گيرد. اين رمانها فقط لحظات استثنايىى و كاملاً فيرعادى
 كو تاه هستند. اما اين لحظات، انگارهُ سرنوشتساز ماهيت تمامى زندگى آتى او راشكل مىدهد. اما جريانهاى ديگر زندگى قهرمان،
 و در نتيجه وراى گسترهُ رمان قرار گرفته است. بدين ترتي گذاشتن سه تجربه در جامهُ خطيب و كشيش، قدم بـه حـي مى گذارد.
ويزگى هاى شاخص زمان ماجراجويى رمان نوع دوم را بر شمرديم. اين زمـان
 نگذارد، برعكس هم بر انسان و هم بر كل زندگى او تأثيرى عميق و جاودانه دارد. با

 مواجهههاى اتفاقى (اتصالات زمانى) و عدم مواجهههای اتفاقى (انفصالات زمانى) ظاهر مى شوند.
اما در نوع دوم زمان ماجراجويى، منطن شاند به عبارتى آن را كنترل مىكند. فوتيس '، كلفتى كه در خدمت جادورير است، به طور تصادفى صندوقجهٔ اشتباه را برمىدارد و به جاى روغنى كه انسـان را به پر پنده مبدل
 تصادفى در آن لحظه گل سرخهاى لازم براى معكوس كردن طـلسم در خـانه يـيدا نمىشوند. بهطور تصادفى در همان شب دزد به خانه مى زند و درازگُ
 نقُ اصلى است. آنجِه مانع تغيير شكل معكوس لوسيوس از درازگگش به انسان مى شود، زمان و مجدداً عامل شانس است. اما در اينجا نيروى شـانس و ابـتكار
 محدودهاى مشخص به نعاليت بِردازد. آنجهه لوسيوس رابر آن داشت كه درگير بازى

IVQ اقـام زمان و پيوستار زمانى-مكانى در رمان
خطرناكى با سحر و جادو شود، شانس نبود، عشرتطلبى، سبكسرى جوانـى و ॥كنجكاوى شهوتانگيز) او راگرفتار كرد. مفصر اصلى، خـود لوسـيوس استـي او او بازى شانس را با هرزگى خود به جريان انداخت
 خلاقيت، مثُبت تلقى نمى شود ( كه اين مسئله اهميت جندانى ندارد)، ابتكار عمل در دست عواملى مثل گناه، ضعف اخلاقى و خطا (و نوع مقدس مسـيـيحى آن يـعنى معصيت) است. اولين انگارة قهرمان داسستان، داراى ايـن انگــيزههاى مـنـفى است:
 لوسيوس نيروى شانس را به خود جذب مىكئد. بدينترتيب نخستين حلقئ اتصال توالى ماجرا با شانس معين نمى شود بلكه خود قهرمان و ماميت شخخصيت اوست كه اين حلقه را مشخص مىكند.
 لوسيوس را ايسيس ' نجات مىدهد كه راه تغيير شكل دوباره را به او مى آموزد. در
 سلحشو رنامههاى عاشقانهٔ يونانى داشتند) بلكه حامى لوسيوس است و از از او انجام

 مفهوم قبلى خود در سلحشورنامههاى عاشقانئ يونانى دارند. در سلحشور درنامههاناى




 برعكس در آثار آبوليوس خوابِها و رؤياها دستورالعملى در اختيار قهرمانان
 سرنوشتشاهراببه آنان نشان مىدهد، يعنى خوابها و ورؤياها، قهرمان را مجبور

به انجام اقدامات خاصى مىكند و آنها را به فعاليت وامى دارد.
 شانس قرار دارند، در نتيجه كيفيت كل زنجيره تغيير مىكند. زنجيره اتفاقات، فعالتر

 موجد انگارهُ جديدى از قهرمان است؛ انسانى كه در پايان، تزكيه مى شود و تولدى
 دارد، بايد به روشُ جديدي تينى تفسير كرد.
 طلا به، فصل دوم)(19):

و اكنون اين تو هستى لوسيوس، حس از آن همه شوربختى كه تقدير بر تو
 محرابهاى رحمت قدم كذاشتى. هيجَّس و هيجِّ چجيز تو را سودى نداشت:
 بودى، اما از آنجا كه شور جوانى تو را بردة شهوت كرد، به سبب كنجكاوى شهوانى خود، متحمل عقوبتى شوم شدى انـ اما تقدير كـور كــه بـا بـا بـدترين

 قربانى ديگرى براى قساوتهاى خود د باشد. جون در در ميان كسانى كه زندگى وري


 كنف حمايت تقدير ديگرى قرار گرفتهاى كه كور نيست، قادر به ديدن است و برتو درخشش او حتى به خدايان ديگر نيز روشنايى ارزانى داشته استى

 و (شانس ويرانگر" با „تقديرى بينا" يعنى استيلاى الهئ نـاجى لوسـيـيوس هسـتـيم.

IVY اقسام زمان و بيوستار زمانى-مكانى در رمان
سرانجام در اين قسمتا، معناى اصلى „تقدير كور" براى ما روشن مى ششود؛ تقديرى كه قدرتش از طرفى محدود به گناه فردى لوسيوس و از طرف ديگُ محدود بـ به قدرت


 رستگارى تفسير شود.

 اتصال توالى، گناه فردى سايكى و حلقئُ آخر، حمايت خدائى سايكى و آلام موجود در داستان عاميانه، به معناى مجازات ور عقري
 بنابراين توالى ماجراجويى كه شانس آن را كنترل میى ريكرد، در اينج

 متفاو تى است كه هيجّ ارتباطى با منطت ماجراجويى ندارد، توالى پرجنبو
 مىزند. بدينترتيب لوسيوس سبكسر و كنجكاو به لوسيوس درازگوش و پس از تحمل مصائبى به لوسيوس منزه و روشنفكر مبدل مىشود. به علاوه، لازمةُ ايـن
 يونانى از اين امور نشانى ديده نمىشود. عقوبت بايد در بی معصيت، و تـزكيه و رستگارى بايد در بِس عقوبت قهرمان بيايند. از سوى ديگر اين حتميت، مكانيكى يا مابشينى نِيست، بلكه مقولهأى انسانى است. معصيت هم از كاركردها جزرذى مجسوب مى شود همانظور كه عقوبت، بـراى تـزكيه و تـحول فـرد عـر عـاملى ضرورى است. كل توالى مزبور، ريشه در مسئوليت فردى دارد و بــالاخره، تـغيير


 شيوهاى منطقىتر براى بيان بعضى از ويزگىهاى مهمتر و واقعرايانهتر زمان ابداع

شده است. در اينجا زمان، صرفاً پديدهاى فنى به مـعناى تـوزيع مــحض روزهـا،


 كمرنگـ شـده و برعكس، اين توالى زمانى نو، دقيقاً خواستار عينيت ترجمان استا اما با وجود اين وجوه مترقى، محدوديتهانى


 فردى براى راهاندازى سلسله وقايع داستان، ابتكارى در چنته ندارد، ابتكار عمل او او
 الشتباهات و معصيت. بنابراين كل عملكرد اين توالى زمانى به وضعيت خاص











 كه كليت رمانگراى واحدى را تشكيل دهد؟

 او. بدينترتيب استعاره „مسير زندگى" تحقت مىيابد. اين مسير از ميان سـرزمينى

IV9 اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان





 تسمتى از (مسير زندگى)" است. انتخاب مسير حركت واقعى، برابر با انتخاب (امسير

 عمر در زندگى فرد است (او در هيئت يكى جوان قدم به جاده مى يگذارد و مرد به خانه
 بيوستار زمانى_مكانى رمانگراى جاده، بِيوستارى خاص و منظم است كه وِيوندى عميت با بنمايههاى فرهنگ عانى عامه دارد. جابهجايى فرد در فضا و سفرهاى زيارتىاش، كيفيت مجرد و فنىاى راكـه در
 زنجيروار تصنعى مختصات مكانى (نزديك/ دور) و زمانى (همزمان/در در زمانهاى مختلف) وجود داشت. مكان، عينى تر مىشود و زمان واقعى ترى آن را فرا مىگیيرد: مفهوم واقعى پويايى فضا را ثر و با قهرمان و سرنوشتش ارتباطى حـياتى بـرقرار
 رخدادهايى مثل ديدار، جدايی، برخورده، فرار و نظاير آن مفهوم بييوستارى جديد و و به وضوح عينىترى مىيابـنـ.
بهسبب عينى بودن بيوستار زمانى_مكانى جاده، زندگى روزمره مىتو تواند در آن تحقق يابد. اما اين زندگى به عبارتى، درست در كنار جاده و در در امتداد راههاى فـى فرعى
 زندكى روزمره جستوجو كرد. او صرفاً نظاره گر اين زندگى است و گهگاه مانند عاملى
 در اين زندگى شركت نمىكند و شخصيت او را زندكى روزمره تعيبن نمىكند. اتفاقاتى كاملاً غيرعادى براى قهرمان داستان رخ مىدهد كه با با توالى معصيت






















 جاى ثابتى در زندگى روزمره ندارد؛ كسى كه زندگى روزي




|A| اقسام زمان و يووستار زمانى_مكانى در رمان
ريهرندى درونى با آن برقرار نمىكند. روند زندگى او روندى غـيرعادى و بـيرون از
 ممكند.
لوسيوس با وجود ايفاى پستترين نقش در پايينترين سطح اجتماع، حقيقتاً دركير زندگى روزمره نمىشود و بدينترتيب از منظر بهترى دنياى مزبور را مشاهده
 انسانها را براى لوسيوس دارد ارد لوسيوس مى خر با احترام ياد مىكنم حون با تحمل فراز و نشيبهاى سرنوشت در در بوست اين حيوان، اگر عاقل تر نشده باشم دستكم باتجريهتر شدهامرمر.ر. موقعيت درازگوش براى مشاهدة رموز زندگى روزمره از هر جهت مناسب اسر است سضور خر، كسى را به حجب و حيا وا نمىديارد و همـه در در حضور اور، كاملاً آزادانه رفتار مىكنند. او در زندگى طاقتفرساى
 من توجهى نمىكرد و هرطور كه مى دواست حرف مىزدد و رفتار مىكرده) (فصل نهم).
 نرتيس در تبديلكردنم به پرنده، به شكل خر در درآمدم و از اين بابت بسبار پريشان



مىشنيدم، (فصل نهم).


 نباشد. تمامى وقايع آن، مسائل خصوصى افراد تنهاست: اتفاقات مزيور امكان امكان ندارد "در مقابل ديدگان جهانيانها، در ملأ عام و در حـضور گـروه هـمسرايـان بـهـ وقـوع


 زندكى تشكيل شده از اسرار زناشويى (خيانتهاى زنان بـدزيان بـه هــمسرانشـان،

تخيل مكالمهاى Mr
نـــاتوانـى جـنسى شـوهران و نـظاير آن)، سـودجويىهـاى نـهانى، دغـلبازىهاى پيشچابافتادهُ روزمره و مانند اينهان
 ثالثى| كه ممكن است در موضع تفكر، قضاوت و ارزيابى دربارة اين زندگى قــى ار

 اجتماعى - (طبيعتاً) تمايل به علنىكردن خود دارد و و وجود ناظر، قاضى و و ارزياب در اين دنيا مفروض است. همواره جايگاهى براى حضور حنين فردى در رويدادها
 اجتماعى در همهُ لحظههاى عمرش اصولاً و اساساً به نحوى در جهان زوندگى مـى وكند
 انسان اجتماعى ذاتاً علنى است و مىتو متنوعترين روشها را براى علنىكردن و شـناسـاندن خود به كـار مـى


 همين سبب ادبيات كلاسيك باستتانى كه ادبيات زندگى اجتماعى ولـى و انسان اجتماعى است، با جنين مشكلى مواجه نبود. امـا با راهيابى افراد خاص و زندگى خصوصى بـى به ادبيات (در دورهُ هلنيك)، بروز
 محتواى آن تناقضى پديد آمد. فرايند ابداع گرنههاى شرد شخصى آغاز شد. آما اين فرايند در گذشته ناتمام باقى ماند.



 جاسوسى و استراق سمع پرداخت. ادبيات زندگى خصوصى ذاتىاً ادبيات تجسس در (رزندگى ديگرانٍ) و شنيدن تصادفى صحبتهاى ديگران است. اين زنــگى مـمكن
|AT اقـام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان

 فعاليتهاى جنايى در زندگى خصوصى گـنجاند

















 سرنخها) و از سوى ديگر به رمانهاى داستا رانايفسكى (جنايت و مكافات و بـرادادران كارارازون) اشاره كنيم.

 جالب و در خر ر توجه استري



دارند (داستانهاى ششم، هفتم، يازدهم و دوازدهم). اما مطالب جنايى به خـوديى

 به آنها يـ برد - توجه مى آيكند. موقعيت لوسيوس درازگوش براى جاسوسى و استراق سمع زندگى خصوصى بسيار سودمند است. به همين دليل سنت ادبى، حنين مـوقعيتها بخشيده است و ما شاهد موارد مشـابه فراوان و گوناگونى در مراحل بعدى تاريختِهُ


 شخصيت ولگرد و ماجراجو نيز همينطور است؛ كسانى كه در باطن درگير زندگى




 شاهدان زندگى خصوصى هستند. مردم، همانطور كه در حضور خر حـر حجب و حياى حندانى حس نمىكنتد با خدمهُ خود نيز رودربايستى ندارند






 پسزمينه میرود اما كماكان اهميت فراوانى دارد و در انواع ديگر رمان نيز (در واقع

## 1. Gil Blas

IAQ اقسام زمان و بِيوستار زمانى_مكانى در رمان
در كونههاى ادبى ديگر نيز) خــدمتكار داراى هـمان اهـميت اســاسى است (ر.ك. Jacques le fataliste
 ادبيات از عهلهُ بازنمايى زندگى خصوصى برنمى آمد.
در رمان، روسجيان و معشوقههاى دربارى (به لحاظ عملكرد) جايگاهى مشـابـابه
 جاسوسى و استراق سمع در زندگى خصوصى با همها اسرار و و خلوت ارتهايش بـر بسيار



 قوادى بير آن را نقل كرده است. اين داستان تقريباً مانند آثار بالزاك، قوى است و با
 برتر از متون مشابه در آثار زولاء آاست.

 دوران رسيده، نقش كسى است كه هنوز جايگاه معين و ثابتى در زندگى نيافته اما به
 كسب افتخار (همواره بددليل منافع شخصى و (افقط براى خودشى)،). اين نقش، او او را
 محرمانهترين اسرار زندگى وا مى دارد و بدينترتيب او سفر خود را اببه اعماق)، آغاز

 صعود كند (معمولاً از طريت روستيانى كه با افراد عالىـرتبه رفت و و آمد دارند) و از

1. Diderot
2. Beaumarchais
3. Moll Flanders
4. Roxanne
5. Defoe
6. Zola

اين راه يا به اوج زندگى شخصى برسد يا در مسير، گرفتار بدبيارىهايى شود يا تا پايان راه، ماجراجويى ناقابل باقى بماند (ماجراجوى مححلدهاى فقيرنشين). جايگاه حِنين شخصيتهايىى براى افشا و توصيف همهٔ لايهها و سطوح زندگى خصوصى
 ماجراجويى زندگى روزمره با نقش ماجراجو يا تازه به دوران رسيده تعيين مىشود. در كتاب (F1)L'Histoire comique de Francion) ائر سورل، شخصيت ماجراجويى به معناى عام كلمه وجود دارد (البته اين شخصيت، تازه به دوران رسيده نـيست). قهرمانان سـلحشورنامن عـاشقانئ خــندهدار' (قـرن هـفـدهم) اثـر اسكــارون(TY) نـيز ماجراجو هستند، ناخدا سينگلتن و سرهنگ جكى، قهرمانان رمانهاى پعيارى") (به معناى عام كلمه) ديفو نيز ماجراجو هستند. تازه به دوران رسيدهها بران وراي نخستين بار
 اسمولت
 به دوران رسيدهه و هنربيششه است: او نمونهاى فوقالعاده عــميق و قـوى از فـلسفـة شخص ثالث در زندگى خصوصى ارائه مىدهد. اين فلسفه متعلق به كسى است است كـ فقط زندگى خصوصى را مى فهمد و فقط در يى آن است، اما درگير آن نمى

 از آن نقشها نمى آميزد. در رمانهاى پيچچيده و تركيبى نويسندگان برجستهُ واقعگراى فرانسوى،

 در زندگى خصوصى، معشوقههاى دربارى، روستيان، قوادان، خدمتكاران،
 فعاليت هستند.
|AY اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
در ادبيات واقعراى كلاسيك انگليسى - ديكنز و تكرى ' ـ شخصيت مايت ماجراجو و تازه به دوران رسيده، نقش كمرنگترى بيدا مـىكند. در رمـانهاى مـزبورو، ايـن شخصيتها بازيگر نقشهاى ثانويه هستند (به استثناى بكى شارپ بيهم ${ }^{\text {اثر تكرى). }}$
 نهوى از انحاء حفظ شده است: تغيير نتش يا تغيير نقاب يك ولگُرد، تبديلشدن كدا به مردى متمول، ولگرد خانه به دوش به اشرافـزادماءى ثروتمنـد، دزد و جيببر به مسبحىاى مهربان و تواب و نظاير آن.
در رمان علاوه بر شخصيت ولگرد، خلدمتكار، ماجراجو و قـواد از روشهــا








 ناشنوايى مىكرده تا بتواند اسرار زندگى خصوصى افراد را پنهانى بشنود. بس جايگاه فوقالعاده مهم لوسيوس درازگوش بــه صــور
 خصرصى برملا مى شود؟



| 1. Thackeray | 2. Becky Sharp |
| :--- | :--- |
| 3. Vanity Fair | 4. Lame Devil |
| 5. Peregrine Pickle | 6. Cadwallader |

 ادبيات باستانى، تنها زمانِ حِرخهاي شناختهشده، زمان روزمرها آرمانى-زراعى بود

 رمانگرا با انواع مختلفـ زمان خرخهار أى تـفاوت فـراوانـى دارد. اوليـن و مـهـمترين

 رمان آبوليوس، بنمايههاى طبيعت فقط در توالى معصيت $\leftarrow$ رستگارى




 طايفهاى بيگانه است. در زمان روزمره́ رمانگرا، زندگى روزمره، شهوت بِرستانه است

 خشونت، دزدى، انواع مختلف فريبكارى و زد و خور خور رد




 است. توالى زمانى واحدى كه داراى نظاممندى و حتميت خاص خرد خرد
 محور اصلى رمان كه همان توالى معصيت آمرزش است (دقيقاً در نقطهُ مجازاتـرستگارى) فرود آمدهاند. زمان روزممره موازى

[^7]انسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان 149
 زمان روزمره به آنها تقسيم مى شـود - بر محور اصلى عمودند و آن را با زاويههاى ظانمه تطع مىكنتد.








 اصالت تاريخى مى شد. اما اين فرايند، در دوران باستان وركان و بهويزه در آثار آپوليوس به كمال نرسيد.
بدون شكى اين فرايند در آثار پترونيوس تا حدودى بِيشرفت كرد. در دنياى او




 محكمى با زمان روزمره دارد (بنابراين Satyricon به رمانهاى عيارى اروپايايى قرابت



 تمسخرآمير لز آن ارائه شده است (اين اثر به تقليد تمسخرآمـيز مـو قعيت بـيش از

سرگردانى هاىحماسى اديسه و آينتاس ' نيز برداختـه است). اما جـايگاه قـهرمانان






 توصيف آن، خصوصيات بارز دوران مزبور را آثكار مىكند. يعنى كليتى زمانى بـ






## |「. زندتىىتامه و اتوبيوترافى باستانى

بيشُ از بررسى نوع سوم رمان باستانى لازم است به مسئلةُ مهمى اششاره كنيم. منظور






از مسير كل زندگى عبور مىكند.

با استفاده از ديدگاه جديدى كه اين نوع زمان و انگًارهُ جديد انسانى فراهم آورده

اتسام زمان و بيو ستار زمانى-مكانى در رمان 191
 در تحقيق خود، ادعاى ارائئ اطلاعات كامل يانديا با بررسى جامع نداريم و فقط امورى را

 خو اميم چرداخت.



 نوع زندگىنامه، ييوستار زمانى_مكاني "جريان زندگى طالب علم حـقيقى" نـهـفته است. زندگى حنين فردى به دورهها و مراحل دقيق و بسيار مشخصى تقسيم شده
 ممكذرد و درنهايت به علم واقعى (رياضيات و موسيقى) ختم مى اريود.





 نتطن عطف زندگى سقراط). ماهيت ويزُّ "اخط سير طالبه| در مقايسه با طـرحـى مشابه، با وضوح بيشترى آشكار مى شُود: جريان اعتلاى روح به مقام
 زيرساختهاى برگرفته از آيين نمايشها ديد. چحنين منابعى قـرابت بـين ايـن طـرح و (اداسـتانهانى دگـرگونى") را السـتحكام

1. Apology of Socrates
2. Phaedo
3. Forms
4. Symposium
5. Phaedra

مى بـخشند كه در بخش قبلى به بررسى آنها پرداختيم. جـريان زنـدگى سـقراط در






 دوران باستان يعنى نطق هوادارانهُ خطيب آتنى ايسوكراتس 「 را نيز تعيين كرد.
 نكات زير را به خاطر سِرد. اين انواع كلاسيكـ زنـدگىنامه و اتـوبيوگرافــى، فـاقد
 سياسى واقعى، براى علنى كردن جنجالي برالي خويش به دور هستند. برعكس، ماهيت
 و سياسى يا انسانهاى واقعى كه داستانى دربارء: خودشان برای مردم نقل مىكردند.

 زنزگى خود فرد يا ديگرى، يا به صورت ستايش كلامى فعاليتى اجتماعى_سياسى

 مى شود (يعنى علنى مىشود) و محدوديتهاى انگارهُ انسان و زندگى كه اين انگاره سترى مىكند با همهُ ويزگى هايشُ در جنين شرايطى روشن ميشود.

 بار در ميدان شيهر علينى يُبد و شكل گرفت.

انسام زمان و حيوستار زمانى-مكانى در رمان 197


 واقعيت رانيز در نظر داشُتكه بهطوركلى حكومت و جامعهٔ (رسمىى) (يعنى طبقات ممتاز) با هنرها و علوم (رسمى" خود وراى ميدان مزبور واقع شُدهانــد. امـا خــود ميدان در گـــشته (دوران بـاستان)، تشكـيلد دهنده: حكـومت (و بـهعالاوه دسـتگان




 زندكى يك شهروند و برزسى كل زندگى او تحقق يافت و مهر تأييد مردمى و مدنى خود را دريافت كرد.


 ممكن. در اينجا فرد از همه طرف در معرض ديد الست، اين انسان فقط پوستهانى

 جزيُيات، كاملاُ علنى است.

 اتوبيوگرافيك وجود نخواهد داشت. فقط بعدها در دوران هلنيك و روم رو باستان بكيارحگى اجتماعى فرد فرو پاشيد، تاكيتوس '، لپّوتارك و ساير استادان فن بلاغت
 است؟ اين سؤّال پاسخى مثبت يافت. حِلو تارك با گلحِين مطالبى از زمان هومر به بعد
(كه قهرمانانشان به تمجبد خود مى يرداختند) مجاز بودن خودستايى رابه اثبات رساند


 خصلت هلنيكى نابى بوده و لذا كاملاُ مجاز و صحيح محسوب مىشده است است.
 صريحترين ويزگى شاخص رويكرد زندگىنامهاى و اتوبيوگگافيك نسبت به زندگى

 ديخرى و در واقع رويكردى مشابه نسبت به خود و ديخرى است. در واقع حتى طرح
 اشكال زندگىنامهاى و اتوبيوگافيكى است.

 "كسى براى خودش" (من براى خودم) وجود داشت و و نه هيج رويكرد مجزايیى به
 معناى تحتاللفظى كلمه كاملاً ظاهرى بود.
 هويدايى كامل است. اين هويدايى به روشها مىدهد، در اينجا فقط به يكى نمونهٔ معروف اشـاره مىكينيم.


 صداى بلند گريه و زارى آنها خوانـا خانده را به تعجب وا مى داردار. در صحنهُ مـعروف
 فرارگاه يونانى ها به گوش مىرسد. توضيحات گوناگونى دربارهٔ اين خـصلت ارائـه

اقـام زمان و يوستار زمانى-مكانى در رمان


























نامرئى حتى از جهانبينى يونان باستان نيز فراتـر بـود. در انسـان دوران بـاستان و زندگى او نيز همين ويزگي تعيينكنيندهُ هويدايـي جاني
 درون فرد و هم دنياى بيرون او ــ به سياقى صامت و مقولمانى اساساً نامرئى آناز



 اين اتر بايد با صداى بلند دكلمه شود.
 مسئله را مطرح كردهايم. دقيقاً همين تمايزى كه ما با بين مقولهماي دراي درونى و بيرونى
 را به رسميت نمىشناختند. در بينش يونانيان نسبت به انسان، مقولدهاى (ادرونى" مراي" مورد نظر ما، بر همان محور مقولههاى (ابيرونى)" واقع شدهاند، يعنى مثّل مقولههاى





 مادرى خودش تشكيل مى شد. هويدايى به معناى زيستن براى ديگرى، براى جمع و و

 تماميت هويدايى انسان كيفيتى اجتماعى داشت.
 مىكند. در اين انگاره، همئ مقولههاى مادى و ظاهرى ثرشورتر و بررنگتر مى شودد،

I9Y اقـام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
درهاللىكه هر آنخه (از ديـدگاه مـا) مـعنوى و درونـى است، مـحسوس و هـويدا

 هلق اثو Urphaenomenon شد). تفاوت فراوانى كه اين انگاره با مـفهوم انسـان در دورههاى بعدى دارد نيز در همين نكته نهفته است.
 نامرئى زندگى تغيير شكل يافت. انسان در سكوت وت و و خفا فرو رفت و همراه آنّها قدم
 و تماميتى را از دست داد كه محصول خاستگاه مردمىاش بـودي. بـا از دست دادن بيوستار مردمى ميدان شهر، خودآگاهى اين انسان نتوانست بيوستار ديگرى را بيابد


 در معرض ديد همگان نبودند (مسائل جنسى و نظاير آن) يا به صورت مرت محرمانه، مشروط و در لفافه ارائه مىشدند. انگارة انسان، جندلا يهانى و چجندبعدى شد. درون اين انگاره، هسته و يوسته، درون و و بيرون از يكديغر مجزا شدندن
 ادبيات جهان، البته بدون سبكيردازى نمونههاى باستانى را رابله انجام داد. به منظور احياى تماميت و هويدايى باستانى، گو ته تلاش ديگرى كرد كه مبنايى كاملاُ متفاوت داشت.






 مجموعهُ همهُ خصوصيتهاى مربوط به حرفهاى خاص است: فرمانده بايد جنين

باشد و در دنباله فهرست همئ خصوصيتها و ارزشهاى فـرمانده ذكـر مـى مشود.
 مeولههاى آرمانى و شخصيت متوفى با يكديگر بيوند خورده بودند. شخصيت فرد فرد
 كمال يافتهترين لحظههاى عمرش به ما ما عرضه مى مشود.










 فلسفى، در مجموعهاى مشروح و كاملاً منسجم ارائه شدهاند. تمالما تمامى اين عناصر، بـي صورت مجموعهاى كاملاً همگخن ديده مـىشوند و و بـرأى تشكـيل انگـارهُ انسـانى

 كه رو به بيرون دارند و موجوديتشان
 جز اين جنبهها با وجوه ديگرى آشنا نيست كه بتوانـد ذاتاً شخخصى، منحصراً فردى و و اشباع از خود باشند.


 در هر حال نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كـه در دورةٌ هــيدايش نـخستين

اقسام زمان و يويو ستار زمانى_مكانى در رمان 199
الوبيوكرافى، مراحل ابتدايى فروپياشى تماميت اجتماعى-يونانى انگاره انسان نيز به















 نكهدارى مىشد. اتوبيوگرافى در خلال فرايند منظم انتقال سنن قومى و خانورا
 مربوطه حفظ مىشود. اين امر حتى ذهنيت اتوبيوگرافيكى را به مقولهالى اجتماعى، تاريخى و ملى مبدل كرد.





 يكى ديگر از خصوصيتهاى ويزٌُ اتوبيوگرافى رومى (و زندگىنامهُ رومسى)،

نقش prodigia يعنى غيبگويىهاى مختلف و تـفاسير آنهـا است. در ايـن بـافت، غيبگويى ها از خصوصيتهاى ظاهرى روايت محسوب نمىشوند (مثل نقش آنها در رمانهاى قرن هفدهم)، بلكه شيوماى مهم براى برانگيختن و شكل درى دادن مطالب
 شيو هها ارتباط تنگاتنگ دارد.
 همحنِين كل زندگى او ــ، عناصر فردى و شخصى با با عناصر حكومتى و اجتماعى
 حكومتى، غيبكويىها بخخش مهمى محسوب مى شـدند، هيئت حاكمه هيجّ قدمى









 خوشاقبالى يك سو لا يا سزار، سرنوشت حكومت و ا افراد مستقل به يكديگر پيرند
 خصوصىاى وجود ندارد. اين بخت، بختى است كه در اعمال، طرحه هاى حـي حكومتى و


 برداشت خاصى از (انبرغ)|(Y) مى شود كه در فلسفه و زيـبايیشناسى اواخــر قـرن


 خمسوصيتهاى خلاق، اجتماعى و حكومتى خود را از دست داد و بـه بـازنمايى اصللى شخصى، خصوصى و درنهايت بى حاصل پرداخت



 الشكال معتبر اتوبيوگرافى پديدار شدند. همانطور كه در بالا نشان داديم، اين شكا اتوبيوكرافى نشانگر تأثير مهم طرح افلاطونى است؛ طرحى كه جريان زندگى طالب
 متغاوتى يافت. فهرست كاملى از آثار فرد، ارائئ مضامين آنىا آنها، سـابقهُ موفقيت اين




 كه همان خوانندگان آثار شخص مزبور هستند. اتـوبيوگرافـى بـراى چجـنـين كســانى


 مجموعهُ آثار نويسندگان انسانگرا
 زندكىنامههاى هنرى (البته مرحلهاى مهم) درآمد (مثلاً در آثار گو ته).

1. Young
2. Hamann
3. Herder
4. laudatiae
5. naenia
6. Galen
7. Retractationes
8. Chaucer

اينها انواع أتوبيوگرافى باستانى هستند كه مىتوان همهُ آنها را اشكال مختلف ارائهُ خو دآكاهى عمومى فرد ناميد.
 رومى_هلنيك خوانهيم پرداختت. قبل از هر چيز بايد به تأثير ارسطو بر روشاي ويزءُ زندگىنامهنويسان باستان اشاره كنيم، مخصوصاً تأثير فلسفهُ كمال او كه هدف رو غايى رشد و همحتنين نخستين دليلش را كمال مىداند. اين يكى دانستن هدف غايى


 حالت منحصريدفرد پوارونگى رشد شخصيت" ايجاد مىشود كـه مـانع هـر گـونه (صيرورت) واقعى در وجود فرد است. كل دوران جوانى فرد جـيزى جـز مــراحــل
 صرفاً ستيز اميال مخالف، توفان احساسات يات يا ممارست كردار نيك به منظور ثبات بخشيدن به كردار مزبور معرفى مى رشود. اين كشمكشها و و ممارستها صـفاتى اتى را
 كه همان شخصيت تكوينيافتهُ اوست، همواره ثابت باقى مى ماند. بر همين اساس، دو الگُ براى ساخت زندگىنامهُ باستانى ارائه شده است.
 الگو نهغته است: موجوديت كامل و جوهرهُ انسـان، بـا فـعاليتهاى او و قــدرت



 تأثيرى نمى پذيرده بيش از آنها وجود داشته و بيرون از آنها قرار گرفته استا ورئ همين



P+r اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
شُدن و شنيده شدن؛ فاقد هر گونه كمال واقعى و كمال وجودى خواهد بود. هرجه لوانايى ابراز وجود بيشتر شود؛ فرد، مو جوديت كامل ترى مى يابد. بنابراين ديگگ امكان نـدارد شـخصيت و زنـدگى انسـان (bios) را بـا بـرشمردن لیليلي صفات خصلتشناسى او (بدىها و خوبىهايش) و از راه يكـارجههـردن صنات مزبور در انگارهاى ثابت ترسيم كرد، بلكه بايد از راه كردار، گفتار و ساير ابعاد و سالات انسان به توصيف او برداخت. اين نوع زندگى نامهُ پوينده را نخستين بار بلو تارك چديد آورد كه بر ادبيات جههان تأُير بسزايى داشت (البته نه فقط در زمينهُ زندگى نامهنويسىى). زمان زندگى نامهاى در آثار پلو تارك ويزگگى خاصى دارد. اين زمـان، زمان افشای شهنصيت است، اما بههيجو جه لحظههاى "صيرورت" يا رشد شخخصيت را نشــان نمىدهد.(M) اگرجه بدون اين افشاگگى و "آنمودها)، هيحِ شخصيتى و جود ندارد، اما بر اساس اصل ॥ كمالل"، شخصيت فرد از پیش تعيينشده است و فقط مـىتواند به شكل معينى نشان داده شود. واقعيت تاريخى كه در آن شخصيت فرد برملا مى شود، صرفاً ابزار آشكارسازى شخْصيت مسز.بور است. ايـن واقـعيت از ســخنان و كـردار رسيلهاى برای بروز شتخصيت مىسازد: اما واقعيت تاريخى، فـاقد هـر نـوع تأثــير تعيينكنتده بر شخصيت فرد اسـت و به خودى خود، نه شخصيت انسانى را پــــيد مي آورد و نه آن را شكل مى دهل، بلكه فقط به افشـاى شــخصيت فـرد مـى بردازد. راتعيت تاريخى، فقط و فقط عرصهُ تجلى و افشاى شخصصيتهاى انسانى است. زمان زندگى نامهاى بازگشتنایذير است، هــمانطور كـه اتـفاقهاى زنـدگى، از وقايع تاريخى جدايىناپذيرند. اما اين زمان براى خود شخص برگشت پذير است: ممكن است يكى از ويزگى هاى فرد به خودى خود، زودتر يا ديـرتر ظـهور يــابد.
 كوناكون آشكار كرد. خود شخصيت رشدى ندارد و تغييرى نمىكند، صرفاً تكميل ميشود: شخصيت در ابتدا ناتمام است، به طور ناقص نشان داده شده و تكه تكه است؛ فقط در بايان، شخصيت كامل و تـمـام مـىشود. در نـتيجه فـرايـند افشــاى شخصيت منجر به تغييرى واقعى يا (اصيرورت)" در واقعيت تاريخى نمى شود، بلكه صرفاً به يكى پايانبخشَى ختم مى شود؛ يعنى تكميل شكلى كه در ابتدا طراحى شده است. زندگى نامهُ پلو تاركى داراى چحنين خصوصياتى استـ.




















 عيالواره، "اروشنفكرى) و نظاير آنها.


 هويدايى اجتماعى انسان، خود را نشان مىدهد؛ اشكالى كه در آنها، خودآكاكـاهى
rob اتسام زمان و بيوستار زمانى-مكانى در رمان
لهسنصى انسانى منزوى و منفرد، خود را مطرح و گسترههاى خصوصى زندگى خود را آشكار مىكند. در دوران باستان، در حوزهُ اتوبيوگارافى نـيز فـقط آغـاز فـرايـندى مشاهده مىشود كه در خلال آن انسان و زندگى داش الهكال جديد ترجمان اتوبيوگرافيكى يكى خوداگاهى منفرد هنوز به وجـو




 لهوبرتيوس ابجـتماعى و قـهـرمانى است بــايد تـوجه خـاصى مـبـنول داشت. در ايـن آــار، موضوعهاى شخصى و خصوصى كه نمى توان بهصراحت ارائه كرد، در لفافهاى از طعنه و طنز بيحچيده شدند.
دومين نمونهُ جرح و تعديل يافته كه بازتاب تاريخى مهمى يافت، در نامطهاى
سيسرو به آتيكوس 「مشاهده مىشود.
 و متعارف شده بودند. قهرمانبرورى وها و ستايشها (همين طور خودستايى ها) به
 موجود ذاتأ نمى توانستند زندگى خصو


 نسبتاً متعارف شده بود)، ادراكى خصوصى نسبت به خود به وجود آمد كه با شرايط مهـانخانه مطابقت داشت. مجموعهُ كاملى از مقولههاى مربوط به خوداكـــاهى و

1. Ovid
2. Propertius
3. Atticus
4. drawing-room rhetoric
5. familiar letter

ريختن زندگى در قالب زندگىنامه مانند موفقيتها، شادكامىها و ارزشها اهميت
 حتى طبيعت وقتى پا به اين دنياى خصوصى و مهمانخانهاى جد جد
 و محيطى (جّزممينهاى، موقعيتى) براى انسانى كاملاً خصوصى و مـنفرد در نـظر گرفته مىشود كه تعاملى با طبيعت مزبور ندارد. اين نوع طبيعت با طبيعتى كه در
 به طبيعت موجود در حماسه و ترازددى. زمان قدم زدن و استراحت يا وقتى افتى افـراد


 خوردهاند، اما آنجّنان در كنار هم قرار نگرفتند تا مجموعة طبيعى مستقل، قوى و





 خصوصى فرد نسبت به خودش شكل مى گيرد. انسان به فضايى بسته و خصوصى قدم مى گذارد؛ فضاى اتاقهاى شخصى كه در آن امكان صميميت وجود دارد
 اين فضاى خاص نامههاى نوشته شده به آتيكوس بود. در عين حـي

 بلاغى انگاره انسان، آميخته به بخشها هايى از وجود شخصيتى كاملاً فردى و متعلت به آينده شُهـ است.

## 1. Prometheus Bound

Y+Y اقسام زمان و ثيوستار زمانى_مكانى در رمان
سومين و آخرين نمونةٌ جرح و تعديل شده را، اتوبيوگرافى رواقى' مـىتاميم.
 كنتوكويى با فلسفةٌ تسلى.بخش نوشته شده است. مثال نخسـت ما (كه البـته در
 اسيت. Hortensius اثُ سيسرو نيز در همين گُروه قرار مىگيرد. در دورههاى بعدى نيز
 در همين گروه بايد نمونههاى جرح و تعديل شدهاى مثثل نامههای سنكا
 ساير آثار اتوبيوگرافيكى آكوستين قديس را نيز جاى دهيم.

 معناى „ گفتوكو هاى انفرادى با خودد" است. البته گفتوكو با فلسفء تسلى.بخش در تسلى نامهها نيز نـمونهاى از همينـ گفتوگو هاى انفرادى مـحسوب مى شود. اين رابطه، ارتباطى جديد با خود فرد، با پمن" خــاص فـرد است، بـلدون هــيّع شاهدى و بدون پذيرش صداى هيج (شخص ثالتى) (هر كسى كه باشد). در اين جا خو داكاهى يك انسان تنها در جستو جـوى بشتوانهاى براى خود و در بی قـرائت معتبرترى از سرنوشتش در درون خود و بدون واسطه، در گسترهُ اند يشه و فلسفه



 بنابراين بايد خود را از آن برهانيم.
يكى ديگُ از ويزڭگى هاى برجستهُ نمونهُ جرح و تعديل يافتهُ نوع سوم، اهميت و يافتن فراوان وقايع مربوط به زندگى خصوصى و محرمانه فرد است؛ مـثل وقـايع Consolatio بســيار مـهم زنــدگى خـصـوصى شــخصى خــاص ـ مـرگ فـرزند (در




 نقش مهمى در خودآكاهى اتوبيوگرافيك فرد است (البته در خود آكاهمى اجتماعىى، اين نقش به صفر رسيده بود).


 آثار، انزوا هنوز مقولهاى بـيسار نسبي و و خام



 خويش سياسغزارى مىكند. حتى شكل اتوبيوگرافى در در نوع سوم
 اكوستين بايد با اصداى بلند دكلمه شودي

 سير توسعة رمان داشثتند.

## 「Y. وارونتى تاريخى و يِوستار زمانى_مكانى فرهنتكُ عامه



 بازنمايى زمانمند، بايد وجود يك وقت معين، گرجه به ميزان بسيار كم حس شود

## 

(و البته شيوه اصلى بازنمايى ادبى، شيوهانى زمانمند است). به علاوه نشان داد دون رون يك دورهٌ زمانى، بدون گگشت زمان، بدون ارتباط به گذشته و آينده و بيرون از يكـ وقت




 رمان است. در رمان يونانى، حنين زمانى به مين ميزان حداقل موجود است و در در رمان








 مربوط به افشـاى تناقضات اجتماعى بودند. هر افشاگرى از اين دست، ناگزير زمار انـان را



 یديدهُ رمانگونششدن را به تأخير اندازند.
در اينجا لازم است دربارة ويزُى شاخـى شاخص مفهو
 داشستهاستص.
نمود برجستهٔ اين ويزگى شاخص در وارونگى تاريخى است. جوهره وارونگى


هدف، آرمان، عدالت، كمال، وضعيت همامنـگ انسان و جالمعه و و مسائلى از ايـن

























 مى شود. از ديدگاه واقعيت موجود، وارونگگى تاريخى (به معناى دقيق كلمه)، گذشته

Pll اقسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
 ساختارهاى عمودى و آنجهانى نيز، مقولههاى ابدى و كاملاُ غيرزمانى راكه در عين


 ساختارهاى فلسفى، تفكرى مشابه دربارهٔ (مراحل اوليه، است كه مراحـل اوليـه را وا سرجشمهُ آشكار و ناب كل هسـتى و هـمهُ ارزشهـهـاى ابــدى و وجـوه آرمـانى و غيرزمانى حيات مىداند.


 فاجعه و انهدام محض در نظر بغيريم يا هرج و مرجى جديد انـيد، افول خدايان يا تجلى

 بىارزش مىانگارد. اين بخشُ زمانى حايل، اهمبت و جذابيت خود را از دست داده و و اري صرفاً مبدل به امتداد غيرضرورى زمان حالى مى ششود كه تا بـى نهايت امتداد يافته است است ارتباط اسطورهاى و ادبى با زمان آينده داراى اين خـي
 تهى شده است. اما در محدودهُ هر يك از اين اشكـال، مـمكن است انــراع عـينى گوناگونى با ارزشهاى مختلف وجود داشته باشند.



 تا آنحهه را تحقق بخشند كه حنمى و حقيقى پنداشنه مى وشود، در آن هسنى بدمنده، به

 انگارههاى اين آينده يا ناگزير در زمان گَشُشته قرار داشتند يا به سرزمينِ عيشى







 كاربردى او، حتى اشتها و عطش فراري وانشا




















MIT اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان



 [به معناى يك گروه إجتماعى (مترجم نخسـت)] نيستند). در فرهنگ عامه، رشد مكانى و زمانى انسان كه در اندازههاى واقعيت (ااينجا و اكنون॥) (واقعيت مادى) تنظيم شده اسست، نهتنها به صورت رشد ظاهرى و قدرت
 در همـه جا يكـ منطق حاكم است: رشد كامل و دركشدنى انسان، فرايندى بدون اتكا به ديگران در دنيـاى واقعى (اينـجا و اكنون) است؛ فرايند رشدى كه در خلال آن فرد اصلاً نابهجا تحقير نمىشود و به منظور تعديل آرمانگرايانه، ضعيف و و نيازمند نشان داده نمىشود [به هيِي ضعف و نيازى، فقط براى تعديل عظمت فـرد اشــاره نشده اسـت (مترجم نخست)]. در بررسـى رمانهاى عـظيم رابـله، تـا حــوددى بـه جزئيات اشكال ديگر ارائه رشد انسان خواهيم بنابراين مقوله هاى وهمآلود فرهنگ عامه، از نوع واقعگرايانه هستند: اين مسائل





 انكارناشدنى هستند. اين نيازها هميشه و تا وقتى كه انسانها هستند، وجود دارند و نمىتوان آنها را سركوب كرد. آنها به اندازهُ ذات انسان، واقعى هستند و بنابراين دير يا زود راه خود را به سوى تحقق كامل باز مىكنند.
 مكتوب، از جمله رمان است. اين سرچشیمهُ واقعگرايی، در قرون وسطا و مخخصو

2. Cuchulainn

## ه. سلحشورنامههاى عاشقانهُ شواليهاى

 سلحشورنامههاى عاشقانهُ شواليهاى را بررسى خواهيم كرد (لااجرم از بررسى آتـار
خاص اجتناب مىكنيم).

در سلحشورنامئ شو اليهاى بيشتر او قات



 فنى است. در اينجا نيز همان معارنتها و انفصال هاى زانى زمانى و همان بانى بانى با

 „ديگربودن॥ دنياى آن به روشهای مختلف به تصوير كشيده شده است و كيفيتى

 نقشُ سازماندهنده را ايفا مىكند. نا



 مسئلهُ هويت مرتبط مى شوند نيز وجود دارند: انواع گوناگون سحر و و جادو كه بهطور
 منتقل مىكنند. اما به موازات ايـن امـور، عـنصرى كـاملاً جـديد نــيز در زمـان مـاجراجـويى

1. Parzival
2. Wolfram von Eschenbach
3. Isolde
4. Tristan

MIQ اقـام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
سلحشورنامههاى شواليهاى پديدار شد (كه در اين بيوستار، همـه چیيز را زير چحتر
خود مىگيرد).

همـهُ زمانهاى ماجراجويى آميزهانى از عوامل محختلف مثل شانس، سرنوشت،




 عادى محسوب مىشوند. وقتى كل دنيا اعجابآَرر مىشود، مقولّهاى اعجاب با وجودِ معجزهآسا بودنشان، عادى تلقى مى شـوند. حتى (اغـيرمترقبه بـودنه) ــ از از



 ازهمگسستهُ جريان طبيعى وقايع زندگى، فرار از بازى سرنو عادى و طبيعى (كه البته بيرون از محدودهُ رمان واقع شده است) تلاش میى مريرد، او چنان در برابر مخاطرات استقامت مىورزيد كه گويى آن مصيبتها از آسمان بر او نازل شدهاند. اما اين قهرمان به خودى خيرد ماري ماجراجو نبود؛ او به استقبال ماجراها نمى شواليهالى بى محابا دست به مخاطره مىزند، گويى اين مخاطرات برات براى او طـبيعى
 اين وضعيت در دنياى او طبيعى است. او ماجراجوست اما ماجراجويى بىتفاوت
 اهداف آزمندانهٔ خود را با توسل به روشها هاى غيرعادى دنبال مىكند). او ذاتاً فقط


 اتفاقى و انفصال زمانى اتفاقى _كاملاً با شانس در رمان در در يونانى متفاوت است. در

رمان يونانى سازوكار جدايى و وصال زمانى، ساده است؛ آنها در فضايى مجرد و
 شواليهاى، شانس مانند مقولههاى معجزه آسا و اسرارآميز، فريبنده است. شاري هيئت بريان خوب و بريان شيطانصفت و جادوگران خوب و و بد مجسم مى وشود و در بيشههاى افسونشده، قلعهها و جاهاى ديگر در كمين نشسته است. در بـيشتر



 ستايش خود قهرمانان و تمجيد ديگران (سرور آنهـا، بـانوى آنهها) شـود د. كـردار
 موجب قرابت سلحشورنامةُ شواليهاى بـه مـاجراى حـماسى مـى ستايش خصوصياتى هستند كه در سلحشورنامئ يونانى كاملاً ناآشنا مى نمايند و در عوض، موجب افزايش تشابه سلحشورنامهٔ شواليهاى و حماسه مى شوندا خلاف قهرمانان سلحشورنامةُ يونانى، قهرمانان سلحشان


 مجموعهداستان، داستانهاى متنوع و سلسلهرمان بنويسند. قـهرمان ايـن رمـانهانـا مانند مايملك شخصى نويسندگان آنها است و مثل يكى شىء بد نويسنده تـعلت
 بازنمايى نمىكنتد و فقط به همين شكل وجود دارنـد. بـرعكس آنهــا، قـهرمانان


 ندارد. اما دربارهُ هر يكى از اين شخصيتها حندين رمان نوشته شـده است. دقـيقاً

[^8]TIV اقسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
 شواليهاى مجزا و مستقل وجود ندارد) بلكه قهرمانان اين سلحشور نانامهها، قهرمانان
 رماننويس، به او تعلق داشته باشند (البته منظور ما حق چابٍ انحصارى و ام امورى از اين قبيل نيست). آنها مانند قهرمانان حماسه به گنجينغ همگانى انگارهها تعلتَ دارند،

اكرجه اين گنجبنه بينالمللى است، نه اينكه مئل گُجبنهُ حماسه صرفاً ملى باشّد. درنهايت قهرمان و دنياى معجزهآسايى كه در آن به فعاليت مسییردازدى، از يكى جنس هستند و بـن اين دو جدايى وجود ندارد. مطمئناً ايـن دنـيـا، زادگـاه مـادرى
 ندارد) - قهرمان از كشورى به كشور ديگگ مىرود، با اربابان مختلفى ارتباط دارد و


 مشابهى طنينافكن و افتخارآميزند.
فهرمان در اين دنيا احساس اراحتى" مىكند (گرجه در در وطن خود نيست). او از هر نظر مانند دنيايش معجزهآسا است. اصل و نسب او، شُرايط تولدش، كودكى و نوجوانىاش، جئهاش و نظاير اينها همعیى معجزهآسا هستند. او بوست و گوشبِ اين دنياى معجزهآسا و بهترين نمايندهُ اين دنياست.



 ويزگى هانى مذكور، بِيوستار زمانى_مكانى منحصربهفرد اين نوع رمان را نيز تعيين
 اين بيوستار زمانى_مكانى، بسيار انداموار و ذاتاً منسجم است و ديگر مملو از مقولههاى كمياب و عجيب نيست، بلكه حاوى مقولههاى معجزها مآساست. در اين
 دارند يا كاملاً افسونشده هستند. نمادگرايى فراوانى در اين دنيا وجود دارد اما اين

نمادگايیى شبيه معماهاى مصور ابتدايى نيست، بلكه بيشتر شبيه داسستان بـريان شرقى است. در سلحشورنامهُ شواليهاى، زمان ماجراجويى با گرايش به معجزهآسايى ساخته شده است. در رمان يونانى، زمان ماجراجـويى از نـظر فـنى، زمــنـنى واقـعى و در در محدودهُ ماجراهاى خاص بان بود. يكـ روزِ رمان با يكـ روزِ واقعى و يكى ساعتِ آَن با يك ساعتِ واقعى برابرى مىكرد. برعكس در سلحشورنامهُ شواليهانى، خود مرد مقوله زمان نيز تا حدودى معجزهآسا مىشود. نوعى اغرافي






 با زمان و امتداد يا فشُردگى عاطفى و غنايى زمان است (بهاستثناى اشـكال تغييريافتئ


 ساختگى مبدل مىشود) و نظاير اينها. هنرمندان دوران باستان، اين بازى ذهنى با


 اساطيرى داشت) و هنر باستانى براى خود، آزادى عمل بازى ذهنى با زانـى

نبود.
بيوستار زمانى_مكانى دنياى معجزهآسا كه دارای ويزگى بازى ذهنى بـا زمـا يعنى بر هم زدن ارتباطات و ابعاد زمانى اوليه است، با مكان هم بازى ذهنى مشابیى

M9 اقـام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
مىكند؛ بازىای كه در خلال آن، ارتباطات و ابعاد مكانى اصلى نيز بر هم مى هوردرد.

 عاطفى_ذهنى كه تا حدودى نمادين هم هست روبهرو میشويم.




 مخصوصاً بازى ذهنى با ابعاد زمانى و مكانى ـگهگاه در مراحل بعدى تـاريختِهُ رمان دوباره چديدار شدند (النته با كاركردهايى نسبتاً متفاوت): در بين رمـانتيكها دانـا


 در اواخر قرون وسطا، آثار ادبى خاصى چديد آد آمدند كه محتوايى دايرةالمعارفى
 Rose
 اين اَثار به سبب برخور آرد خاصشان آن با مقولهُ زمان، جذابيت فراوانى دارند؛ اما در اينجا فقط امكان بررسى اصلى ترين ويزگگى هاى مشترك آنها وجود دار دارد.


 قالب هرؤيااه هستند و در زمان واقعى، رؤياها بسيار كوتاهاند. در واقع مفهوم آنحَه

1. Heinrich von Ofierdingen
2. Guillaume de Lorris
3. Piers Plowman
4. Golem
5. Jean de Meung
6. Langland

مشاهده مىشود، مفهومى غيرزمانى است (اگگحه ارتباط اندكى هم با زمان دارد). در

 يكى زندگى بشرى) و ديگرى زمان تاريخى است. همهُ مقولهاهاى مكانى و زمانى،
 (محصوصاً در Roman de la rose ) يا مفهومى نمادين (گـهگاه در اثــر لنگـلند و بيشتر اوقات در اثر دانته).

 مىشود؛ تناقضهايى كه مدت مديدى بود رو به زوال گذاشته بودند. اصولاً ايـن

 ويزگگى هاى خاص تناقضهاى گوناگون بايد مطرح و ترسيم شود.
 نمايندگان همه طبقات و سطوح اجتماعى جامعءُ فئودال از شاه تا گدا، نمايندگان همة مشاغل و همهُ مكاتب ايدنولوزيكا


 بيس از او دانته اين تناقضها را گـردآَورى مـىكنند و آنهـا را در امــتداد مـحورى
 محورى عمودى، موبهمو و با كمك انسجام و قلدت نـبوغ سـرشار خـود تـحقت مى.بخشَد.
تصويرى كه او از جهان ارائه مى دهد به سبب معمارى ويـزّهاش جـلب تـوجه مىكند؛ جهانى كه حيات و فعاليتهايش با تراكم در امتداد محور عمودى رديف شدهاند: نُه حلقهُ جهنم در زير زمين، بالاى آنها هفت حلقهُ برزخ و و بالآتر از آن ده حلقَّ بهشت. در چايين، ماديت مستهجن انسانها و اجسام و در باللا فقط نور و نداي ملكو تى. منطق زمانى اين جهان عمودى مبتنى بر مقارنت محض همهُ وقايع است

YYI اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
(يا (اهمزيستى همه حيز در جهان آخرت)،). همهٔ مقولههايى كه در دنيا زمان، آنها را
 كاملى ايجاد مىكنند. در اينجا تقسيمهاى زمانى مشّل „زودتر") و (اديرتره) مفهومى











 و بــرداشتهـــاى او از عـــوامـــل مـترقى و ارتـجاعى در رونــد تـوسعهُ تـاريخى (برداشتهايى بسبار عميق)، در دل اين سلسلهمراتب عمودى راه راه يانتهاند. بنابراين










[^9]هستند كه با زاويه قائمه محور عمودى غيرزمانى دنياى دانته را تطع مى كنتد.















 عمودى با اين خصوصيات، داستايفسكى كرد.

## 7. عملكرد ولگرد، دلقك و ابله در رمان




 شخصيت برجسته را ترسيم مىكند كه تأثير بسزايى در سير توسعئ رمان اروبـايى
3. Archbishop Ruggieri

اقسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
داشتند. اين سـه شخصيت؛ ولگـرد، دلفكـ و ابــله بـودند. البـته آنهــا بــهـيجِّوجه شخصيتهاى جديلى نبودند؛ هم دوران باستأن كلاسيك و هم مشرقزيمين دوران

 درونشان بيندازد، به قعر هيجِيكى نخواهد رسيد. مفهوم فرقهاى نقابهاي



 كاركردهاى خاصى است كه اين نقابها در ادبيات اواخر قرون وسطا دار اشت اشتند و پس




 مىكنتد: نخست ارتباطى حياتى با البسه و زيب و زيورهاى و با نقاب تماشاگه مردمى. اين شخصيتها

 بودن هو يت اين شخصيتهاست كه وجودشان، معناى مستقيمى ندارد. ظاهري، كردار و گفتار آنها را نمىتوان مستقيم و بیىاسطه دريافت، بلكه بايد به روشى اسنعارى


 است كه البته اين انعكاس نيز مستقيم نيست. اين شخصيتها نقابِيوشان زندگى هستند؛ وُجود آنها با نقشَى كه ايفا مىكنند يكى است و بيرون از نـقشه هاىشان اصلاً وجود ندارند.
اين شخصيتها داراى ويزگى شاخص بسيار مهمى هستند كه حكـم امـتياز را
 موجود زندگى. هيحجيى از اين گروهها كاملاً مناسب آنها نيستند و آنها

 با زندگى واقعى دارد، اما دلقكى و ابله (متعلق به اين دنيا نيستندهِ و بنابراين از حقوق
 تمسخر مىكنند. خندهُ آنان، مهر ميدان شهر را را بر يـيشانى دارد كه مححل اجتماع توراع توده مردم است. آنها ماهيت اجتماعى شخصيت انسان را دوباره پا يه گذارى مىكنتن. به

 مقولههاى مختلف است (بدون شكى آنها نه شخصريت خود درد كه تصوير موجودى بيگانه راموجوديت خارجى مى بخششند. در هر حال، كل ماحصل آنها همين است). اين امر موجد روش خاصى براى موجوديت خارجى بخشيدن به انسان، از راه خندهُ

وقتى اين شخصيتها هنوز انـون انسانهاى واقعى هستند، مـى توان كـاملاً آنهـا را فهميد و به حدى عادى فرض مى وشوند كه بهنظر نمى آيد هيجِ مشكلى اينجاد كنند.
 خصلتهاى مذكرر را نيز به داستان ادبى مى برند. خود آنها در در متن رمـان، تـغيير شكل مىدهند و جنبههاى مهم خاصى از رمان را نيز تغيير مىدهندئد
 بيردازيم. در تحليل بعدى خود دربارهٔ بعضى اشكال ريا رمان، مخصوصاً رمانهاى رابله (و تا حدودى آثار گوته)، فقط به مقدارى كه ضرورت ايرا ايجاب مىكند به اين مطلب
اشاره خواهيم كرد.
 مى موند. اولاًاين انگارهها جايگاه نويسنده رادر رمان
 انگاره او را تغيير دادند) و نيز ديدگاه نويسنده تحت تأئير اين انگارهها قرار گرفتا در واقع جايگاه نويسنده رمان در رابطه با زندگي به تصوير كشيدهـيرهده در در اثرش

PYD اقسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
بهطوركلى بسيار پيخيدهتر و بغرنج تر از جايگاه او در حماسه، نمايش و شعر غنايى الست. در رمان، مشكل كلى نگـارش شــخصى (كـهـ بـه تـازگگى و از زمــان ادبـيـات

 نتاب غيرتخيلى "واقعى") است كه قادر به انجام دو كار باشد: اول تـثبيت جـايگاه
 شركتكنندگان در رمان جپگونه و از جه زاويهاى مى تواند مزبور را مشاهده كند و آن را در معرض ديلد ديگران قرار دهد) و دوم تثبيت جايگاه

 تشريفات، سياستمدار، واعظ، ابله و نظاير اينها). البته مسائلى از اين قبيل در همـئ مواردى كه بحث نگارش شخصى مطرح است به وجود مى آيند و هرگز نمى تر توان بان با

 نمايش) از زاويءٔ فلسفى، فرهنگى و اجتماعى-سياسى مطرح مـىشوند. در در سـاير


 مطالب موجود در اثر را اشغال كند. در حالى كه در گونئ رمان، نويسنده فاقد حنين جايگاهى است. مىتوان خاطرات زندگى واقعى خود را به جِابٍ رساند و نامش را را رمان گذاشتت يا با نام رمان يكى دسته اسناد تجارى، نامههاى محرمانه (رمـانى در

 كردH. بنابراين خلاف ساير گونههاى ادبى، در رمان مسئلهُ نويسنده، مسئلهاى عادى
 اقسام جاسوسى و استراق سمع در زندگى خصوصى بـى به اين مسئله اشاره كرديم. رماننويس نيازمند نقابى صورى و گونهاى بايسته براى تعيين جايگاه خود است است؛












 از كارناوال).
مفهوم غيرمستقيم و استعارى كل انگارة انسان و و مـاهيت كـاملاً تـمثيلى آن از از







 مبتذل و بهغلط كليشهشده در روابط انيا انسانى استي






MY اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان














 (تقليدى تمسخرآميز) ديخران است.


 عدم توانايى درى منعارفات نابخردانه). اين نقابها دا در ستيز با با موازين عرينى






 انگاشتن، حت كنار زدن نقابها، حت آشفتن بر ديگران با غضا غضبى ديرينه (تقريباً پر

تب و تاب) و درنهايت حت افششاى محرمانهترين هوا و هوسها و اسرار زندگى خصوصى براى همه.

 رمان ميكذارند.
بيشتر مواقع دو سطحى كه اين انگارهما در آنها مشُغغول فعاليت هستند يكى
 ديدكاه نويسنده نيز هست.





 (زوز) (Fr)Docteur Akakios









1. Erasmus
2. Joseph Andrews
3. Jonathan Wild
4. Goldsmith
5. Jean Paul
6. Hippel
7. Swift
8. Shandyism

TM9 اقسام زمان و يبو ستار زمانى_مكانى در رمان
 كر نته مىشـد.
بههنگام ارائهُ موازين عرفى مبتذل، شگرد (احماقت)" ــكه نويسنده آن را تعمداً به كار مىگيرد و شخصصيت اصلى با سادهلوحى و خوشباورى خود، آن را به اجرا مـكذارد ــ داراى قدرت سـازمانلهى عظيمى مىشود. متعارفاتى كــه بـــينترتيب
 معمولاً از ديدگاه كسى ارائه مىشود كه نه در آنهـا شـركت مـى آكند و نـه آنهــا را مى فهمل. در قرن هجدهم، شگُرد ॥حماقت" به طور وسيعى براى ارائهٔ الاغير منطقى بودن فتودالها به كار گرفته مى شثد (در آثار ولتر نمونههاى مشهورى مشاهده مىشود. در اينجا به كتاب Lettres persanes أُر مونتسكيو نيز اشــاره مـىكنيم كـه مـوجب هيدايش گوتهُ مشابهى از ادبيات بيگانه شلد. اين آثار، ساختار اجتماعى فرانسوى را از ديدگاه يك خارجى به تصوير مىكشند كه آن را بهدرستى نمىفهمل. سويفت هم در رمان سفرهاى گاليور ' از اين شگُرد به طرق مختلف استفاده مىكند). تولستوى نيز از اين شگُرد بهره́ فراوانى برده است: توصيف جنگ

 نمايشى، يك دادگاه، توصيف مشهور مراسم مذهبى (در رستاخيز ) و نظاير اينها. بهطوركلى رمان عيارى، درون پيوستار زمانى_ مكانى رمان ماجراجويى روزمره به تحقت میرسـد؛ از راه جادهاى كه از مـيان سـرزمين مـادرى فـرد عـبور مـىكند. همانطور كه گفتيم، جايگاه ولگُرد مشابه مو قعيت لوسـيوس درازگــوش است. در رمان عيارى، تأكيد فراوان بر ارائهُ موازين عرفى مبتذل و در واقع افشاءى كل ساختار اجتماعى مو جود (مخصوصاً در كوسهان آلفاراحه و زيل بلاس)(fF)، جــنبهُ نـويى
محسوب مى شود.

ويزگّى برجسته رمان دون كيشوت، ييوندآفرينى تقليدى تمسخرآميز دو پیوستار

1. Pantagruelism
2. Gulliver's Travels
3. Borodino
4. Pierre
5. Levin
6. Resurrection

است: بيوستار (ادنياى معجزهآسا و بيگانهٔ)/ سلحشورنامههاى شواليهالى و جيوستار شاهراهى كه از ميان سرزمين مادرى شخص عبور مىكندها و مختص رمان عيارى است. در پيشينهُ مفصل ادغام زمان تاريخى در ادبيات، رمان سروانتس اهميت فراوراوانى دارد. البته اهميت أين رمان فقط در پيوند دو بيوستار شناختهشُدهُ مزبور خـار ارياصه نمىشود. اين اهميت بيش از هر جيز مرهون تغييرات فـراوانـى است كــه فـرايـنـد
 استعارى مى يابند و رابطهُ كاملاً جديدى با دنياى واقعى برقرار مىیكنند. به هر حا هال، امكان بررسى رمان سروانتس در اين مقاله وجود دنداريارد.

 نشده است. مطالعئ عميقتر اين اشكال، قبل از هر چجيز نـيازمند بـر ايرسى بـنيادين

 يىنظير) اين انگارهها در ذهنيت عامهُ مردم از نظر دور شود. بايد وجوه تمايز اين
 خودآكاهى ملى و محلى عامهٔ مردم ايفا مىكتند، مطالعه شود (بدون شـلى ور به تع تعداد قديسان محلى، ابلههاهى محلى نيز وجود داشتند). بهعلاوه مسئلهُ تغيير شكل اين
 غبرنمايشى) و خصوصاً براى رمان، مشكل ويزُهاى ايجاد مىكند. معمولاً به إيـن







 ندارد)، مشكل جدى به وجود مى آورد. اين نوع استعاره با ولگرد، دلقكى و ابله به

افـام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان ات
ادبيات راه يافت و حتى براى آن وازءٔ مناسبى وجود ندارد (پتقليد تـمسخرآمـيز)"،






 الهام از نام قهرمانان آثارشان)، وازگَان خان






 بيوستار نهانى وجود دارد).
در رنسانس، اشكال مذكور رمان، محور عـمودى آنجـهانى را مـختل كـردند؛
 بوياى آن، ارزش بخشيده بودند. اين نوع رمانه


 طبيعى و رياضيات به وجود آمدند و همه چِيز براى به كارگيرى روشى كاملاُ جديد جهت مشاهده و به تصوير كشيدن زمان در رمان فراهم آمد.

در بررسى رمان كاركانتوا و بـتـتكـروئل ' اثـر رابـله، مـثالهايى عـينى از هــئ فرضيههاى اصلى اين بخشَ ارائه خواهيم داد.

## Y. بيوستار زمانى_مكانى رابلهاى




















 ممكن و از هر لحاظ بزرگ باشند. همه ساله هفت كشتى مملم از طلا، مرواريد و

اقسام زمان و پيوستار زمانى_مكانى در رمان سW
سنگهاى قيمتى به صومعئ تلم’ 'فرستاده مىشود. در خود صومعه بهداشتى وجود دارد (يكى سرويس بهداشتى در هر اتاق) و همـهُ آيينهها، قـابى از طلاى ناب مرواريدنشان دارد (فصل اول، بخشش هQ). اين بدان معناست كه هر حيز ارزشمند و شامخ بايد از لحاظ زمانى و مكانى نيز، همهُ توان بالقوهُ خود را را محقق سازد و تا حد ممكن بسط طولى و عرضى يابد. بايد به مقولههاى ارزشممند، نيروى بسط مكانى و زمانى اعطا شود. به همين ترتيب، هر حيزى كه منفى ارزيابى شود كوچك، حقير، ضعيفـ و محكوم به فناست و توان مقابله با انهدام را نـيز نـدارد. هيجكونه تضاد متقابل و تناقضى بين مقياسهاى مكانى-زمـانى و انـواع مـختلف




 فرايند، حقارت واقعى مقولههاى مزبور، از راه آرمانگرايـى كـاذب در جـهان ديعـر
 مسئلهُ رشد يكى از امـاسىترين مسائل در دنياى رابله محسوب مى شورد.
 مطرح كنيم كه در زمان خاصى اين كيفيت از ترجمان مكانى و زمانى خود در دنياى
 اين دو مقوله [ارزشنها و ابعاد (مترجم)] به يكديگر ريوند خور رده و منجر به وهـ وحدت

 ارزش ها در تقابل با واقعيت مكانى و زمانى هستند و واقعيت را به چششم امرى بورجّ،
 عظيم، ضعفا و زيردسنان، نماد قدرتمندان و لحظهها، نماد ابديت هستند. همين نسبت مستقيم، موجب به وجود آمدن ايمانى استثنايى به فضا و زمان

دنيوى و علاقهاى وافر به فاصلهها و گسترههاى مكانى و زمانى است كه در آثار رابله
 مشاهله ميشود.
اما علاقهُ وافر به تـعادل مكــانى و زمـانى در آتـار رابـله، بــه هـيتِو جه مـانـند
 اشاره كرديم تعادل، باعمودى بودن قرون وسطايى كاملاً تباين دارد و بر اين تقابل جدلى تأكيد خاصى شده است. رسالت رابله عبارت بود از زدودن دنيانياى مكانى
 داشتند، تطهير تفسيرهاى نمادين و سلسلهمراتبى كه هنوز اين دنياى عمويدى را را را رها



 آميختن رسالتهاى جدلى و ايجابى يعنى رسالت پِالايش و احـياى جـای
 واقعگرايی وهمآلود او را، امرى منحصر بهفرد كرده استـ اسـي اسـاس اين اسلوب پيش از


 (ريشهشناسى، ريختشناسى و نحو خاص رابله) است.
 مى شود كه ماهيت اصيل اشيا را قلب مىكند؛ ارتباطات كاذيا بنيانگذارى و تحكيم كرده و ايدئولوزى مذهبى و رسمى آنها را تأييد كرده است.

 گسسته و جدا كردهاند كه نمىگذارند اشياى مزبور با يكديگر در حيات جسمانى

[^10]MrA اقسام زمان و پيوستار زمانى_مكانى در رمان
هرجنبوجوش خود تماس بيدا كنند. ايـن حـلفههاى ارتـباطى كـاذب بـا تـفـكرى

 سخنان مادى خوب (از يكى سو) و ايدههاى اصيل انسانى (از سوى ديگر). از بين بردن و بازسازى كل تصوير كاذب دنيا، گسستن ارتباطات سلسلهمراتبى كاذب بين

 بييوندند، هر قـر هم كه اين اتحادها از ديدگاه تداعى هاى مار معمولى و و سنتى، نا نامعقول







 تصويرى نو، يـيوندى استوار برقرار است.

 و عرفـگرايى و آرمانگرايى آنجهانى تحميلى، امورى كاملاً غريبه بودند. مهمترين
 كــونههاى قــرون وســطايى مـريوط بـه دلقكى، ولگـرد و ابــله ارتـباط داشت و
 رابلهاى نهتنها ارتباطات سنتى را از بين مى برد و ردههاى آرمـانگرايـانه را مـنسوخ
 معمولاً بر اساس اشتباهى مقدسمآبانه مى خوراهند از هم جـد جدا نگه داشته شوند.
 كنار هم قراردادن مقولههايى كه به طور سنتى از هم جدا و دور هستند، بــــا ايـجاد




















 بدينترتيب نخستين تلاش مؤثر براى سانر صورت گرفت؛؛ به عبارت ديخر، تصويرى در قلمرو ارتباط فير فيزيكى با بـا بـدن انسان






MTY اقـام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
آن مى بخشيد، برعكس حنين حياتى راطرد مىكرد. بدينترتيب حيات جسمانى كه
 هرزگى و يلشتى نداشت. بين گفتمان و بدن انسان، شكافى بیكران وجود داشت. به همين دليل رابله، جسمانيت انسـان را (و جهان إيرامــون آن را راكـه در قــلمرو ارتباط مستقيم با بدن قرار دارد) ندتنها به مصاف ايدئولوزىى آنجهانى چارسامآبانئه قرون وسطايى مىبرده بلكه در مقابل بىبند و بارى و هرزگى قرون وسا وسطا نيز قرار

 ماديت را نيز به زبان و معنا بازگرداند. در آثار رابله، بدن انسـان از جندان جانههاى بسيار مختلفى به تصوير كشيده شده است،
 جنبههاى مضحكـ و طعنهآميز به تصوير كثــيده مـى رشود و سـتـس تـمثيلسازى وهمآلود و گرو تسك (انسـان بهمنزلهُ عالم صغير) و درنهايت جنبهُ خاص فـرهنگ



 دقيقى به تصوير كشيده مىشود: مادر گارگارنتوا در ائر زيادمروى در خوردن ون سيرابىى،


 و با از يك سوى حجاب حاجز به به سوى ديگر رفت و به قسمت فوقانى بازو رسيد،


 رابله در توصيف كتككارى جان راهب' با دشمنانى كه بدون اجازه وارد تاكستان

صومعه شده بودند نيز به ذكر مجموعئ مفصلى از اعضا و اندامهـاى بـــن انســان مى يردازد (دفتر اول، فصل rV):








 در قسمت ديگرى، همان جان راهب را در حال كثتْن يكى از نگهبانان مىيبنيم:
.... و با يك ضربه، سر او را به دو قسمت تقسيمكرد، جمجمهُ او را الز قسمت




 تلوتلوخوران بر زمين افتاد و مرد.

 و دقت كالبدشناختى مشاهله می شُود (دفتر دوم، فصل ا٪ ا):

وقتى با شتاب به داخل آمد (صاحبخانه م. ب.) سيخى راكه من من به آن بسته شده بودم، گُرفت و در دم آن را بـ بر سر شكنجه كر من كوبيد كه شخص مزيبر

MMQ افسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
در اثر آن ضربه و رسيدگىنشدن به جراحاتش جان سـبرد. صـاحبخانه در قسمت سمت راست بدن شكنجه گر، كمى بالاتر از ناف، با سيخ سورانـ
 جس از عبور از برونشامهٔ قلب، در قسمت فوقانى شانه، از لابهلاى مهرهها و كتف جِچ بيرون آمد.

در داستان گروتسكى پانورگ، زنجيره بدن انسـان (از زاويــه كـالبدشناختى) بـا
 در حالى كه اول بدنش را خوب خرب كرده برد بودند) و با زنجيره́ مرگ تالاقى مىكند
(ويزگى هاى شاخص زنجيرهُ مرگ رادر ادامه خواهيم آورد).

نـى
 در حال فعاليت نشان داده شده و گويى رأساً مبدل به يكى از شخصيتها




رابله فعاليتها و حركات بدن انسـان را نيز با هـمين دقت و شـــفافيت بـصرى،






 استفاده گروتسكى از گفتمان وهم آلود براى توصيف بدن انسان و فرايندها
2. Goatnose









 بر اين مدعا مشاهده میشيرد.



 كارگران از درون قرصها











FFI اقسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
جهان درون دهان بنتاگروئل تقريباً دو صفحه از كتاب را به خـود الختـصاص دادي



 بريده ' وارد زنجيره́ بدن انسان شد (دفتر وان، فصل IV):

 يعنى آسيابهاى بادى بلعيده بود. در نتيجه، كمى بس از از سِييده دم ــ زمان






غول دماغ بريده از معالجات معمول در يكـ استرآحتگاه ســلامتى در پاجـزيرهُ











[^11]خـانگى مـعمولى، چــديدههاى طـبيعى، زنـدگى كشـاورزى و شــــار در انگـارهاى




 بيشترى شرح خواهـيم داد) تلاقى دارد.
توصيف كالبدشناختى تقليدى-تمسخرآميز شـاه لنت ' كـه ســه فـصل از دفـتر
 ناهنجارتر است.
 كاتوليك و به طوركلى تجسم تعصب نسبت به فرايندهاى طبيعى استى تعري تعصبى كـ از ويزگى هاى ايدئولوزى قرون ون وسطا محسوب مى وشود. توصيف لنت با گفتمان
 كائوس ${ }^{\text { }}$ ديسهارمونی (دفتر جهارم، فصل بr):

سر اين نوزادان از همه طرف مثل توبه، كروى و گرد بود و به سر اتسان كه در دو طرف كمى تخت است، شباهتى نداشت. گوشه بزرگ بود و در بالاى سرشان قرار داشت، چشمههايى ورقلمبيده داشـتنتد و


 درحالى كه پاهاىشان در هوا بود روى سرهاى شان راه مىرفتند.

در ادأمه، رابله گروه ديگرى از نوادگان آنتى فيسيس را نام مىبرد (همان مأخذ):

1. King Lent [Caremprenant]
2. Chaos
3. Antiphysis
4. Disharmony

MFY انسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
او تا آن لحظه رياكاران، كوتهفكران و دينفروشهاى مفدس را به دنيا آورده


 كه او همه را از روى كينهتوزى با طبيعت به دنيا آورد.
 تعالى گراست كه در زنجيرهُ واحد و جامعى از نقص عضوها و ناهنجارىهاى جسمى در كنار هم قرار داده شـدهاند.
در گفتمان پانورگ دربارهُ طلبكاران و بدهكاران در در فصل سوم و جهارم دفتر سوم
 ساختار هماهنگا بدن انسان به منزلهُ عالم صغير، با تـعامل دوجـا بدهكاران مقايسه و حنين وصف شده است:

هدفـ سازندهٔ اين عالم صغير، فراهمآوردن پناهگاهى برای روح كـه حكـم



 وام مىدهل. طبيعت، مواد خام و فلزات مناسب را براى ساخت





 كارگاه ديگرى منتقل مى وشود؛ به خود قلب كه با حركات انبساطى و انقباضى



 خون وام مىكيرند.
 هماهنگى جهان و جامععُ بشرى ارائه داده است.

















 آسياببادىخوار).

## 1. Kiev

MFD اقسام زمان و تيوستار زمانى-مكانى در رمان
 وازكانى، حتى بىمعناترين آنها از لحاظ اشيايى كه نامگذارى مىكنتن، بِش از هر
 والا، بالابردن مقولههاى پست و نابن



 ممه چحيز با معيارهاى بدن انسان و ساختن تصويرى نو از جهان در مكانى كه تصوير قبلى جهان فروياشيده است. حتى عجيبترين و غيرعادى ترين ماتريس هاي كالامى نيز مالامال از نيروى هماهنگ كنـدهُ اين انگيزههاى ايدئولوزيكـ رابله هستند. امـا
 مفاهيم عميقتر و منحصربهفردترى نيز نهفته است.

 مورد توجه رابله، اين طبيب و مربى انسانگا بود. بنابراين رابله، برورش تحصيلى

 فيزيولوزيكـ، بهداشت و انواع مختلف ورزش داشت
 سكسكه مىكند، با سر و صدا فين مىكند و يك ريز مى رخورد و مىنوشد با بدن


 ايجابى جهانبينى رابله نسبت به اين جهان موزون و انسان مـوزونش، بـاز بــحث

زنجيره́ بعدى، زنجيره́ خوردن و نوشيدن است. اين زنجيره در رمان رابله ايفاگر
نقشى عظيم است. تقريبأ تمامى مضامين رمان از راه همين زنجيره تحقق مى يابند و و بهندرت بخشى از رمان را مىتوان بدون اين زنجيره يافت. انـواع و اقسـام اشـــيا و



 خود بوده است: (ادر واقع، زمان مناسب براى نوشتن مطالب ارزنده و علوم بر مغز،
 واقف بود، انيوس، پدر شعر لاتين حنين مىكرد و هوراس نيز اين مسئله را تصديق مىكند، اگگجه شخخصى ابله اظهار داشته است كه اشععار او به جاى طعم شراب مزه

روغن دارد).
 قسمت بشكئ ديوزَن كلبى در زنجيرهُ آشَاميدنى ها قرار داده مى

 در حال مستى دست به قلم مى برند.

 بزرگّ، است. گارگانتوا بههنگام تولد فرياد بلندى سر مىدهد و و بر لبانش اين كلمات
 سالمى! گارگانتوا مىنامند (دفتر اول، نصلV). رابله هم كلمهُ (إِنتاگروئل") را به سبب ريشهٔ لغت، „کسى كه همواره تشنه است، تفسير مىكند.
حتى در تولد شخصيتهاى اصلى رمان، ردبايى از خوردن و مستى مشــاهده

TYV اقسام زمان و يِيوستار زمانى_مكانى در رمان
مى شود. روز تولد گارگانتوا، بِرش ترتيب برگزارى جشن و میگسارى بزرگى راد داده بود، از اين رو مادرش در خوردن سيرابى زيادهروى كرد. بهـ طـفـل نـوزاد بـريـلافاصله
 آن، تشنغى شديد، انسانها، حيوانات و حتى زمين را تحت تأثير قرار داده بود به دنيا
 عينى است كه يادآور دوران باستان و كتاب مقدس هستند. ثبات اين صحنهُ شـامخ،



 بيماران آبلهاى راكه مجبور به تعريق مى يك چحيز هستنده| (دفتر دوم، فصل Y).

 مزبور را تقويت مىكند. در ســال، روز و ســاعت تـولد او عـطش، هـــئّ جـهان را دربركرفته است.












 اين مطالب، در يك صفحه و نيم از رمان ذكر شده است است كه اختصاص





 تقريباً همةُ بخشه هاى واقعاً مهم رمان وارد زنجيرهُ خوردن و وآثاماميدن
 اول را به خود اختصاص داده است، بر سر كيكـ و انگور است كه در ضمن بر برای درمان يبوست نيز به كار مىروند و بنابراين با زنجيره بسيار مفصل دفع رئ نيز تلاقى
 سر تاكستان صومعه است كه نياز صومعه را به شراب تأمين میكند (شرابى كـ بيشتر صرف مى گسارى ديرنشينان مىشود تا نان و شراب مراسم عشاء ريانى). سفر معروف حنتاگروئل كه كل دفتر خهارم (همحنين دفتر بنجم) را تشكيل
 به سفر دريايى مى

 توصيف مىكند).

 شرح دقين مقادير اغراقآميز آنها بك به يك برشمرده شده است. مـثلاً بـههنگام

1. Lazarus
2. Phoebus
3. Phaeton
4. Juno
5. Picrochole

اقسام زمان و ييوستار زمانى_مكانى در رمان
لعريف مراسـم شام چس از جنگگ در كاخ گرانگوسيه، حنين سياههاى ارائه مـىشود (دفتر اول، فصل rV):

غذا را كشيدند: اول 9 گا گاو بريان، بعد
 كبكنجير، F00 جو جه IVoo تعداد كبوتر، IV0。







در بخش توصيف جزير: گاستر (حفره شكم)، غذاهـا و پـيشغ غذاهــاى مـتنوع






 آنها را توضيح خواهيم داد. مبارزات بـــن كـاتوليكها و بــرو تستانها مـخصوصاً كـلوينيستها، در قـالب

1. Lundun
2. Comouaille
3. Turpenay
4. Grandmont
5. Essars


















 خروشها در بات و وينهرهبه دشمن حمله كردند. سوسيسها شكست خوردندا

 دوباره عطا مىكند.
6. Olympus
7. Pelion
8. Ossa
9. Melusine
10. Erichthonius
11. Paté
12. Wieners
13. Minerva

TO1 اقسام زمان و بیوستار زمانى_مكانى در رمان
تقاطع زنجيره: غذا و زنجيرهُ مرگ بسيار جالب است. در فصل \& \& دفتر جهارم،



 تاكستان، دل بِيجه مى آورد.
در قسمت ديگرى از كتاب، حچگونگى صبحان

 ايمانشان جدا مىكند و بدينترتيب وجود يكـ ذخيره ثابت از روحهاى لذيذ را براى شيطان تضمين مىكند.

 اليستمون كه حيات دوباره يافته است (ابیدرنگـ لب به ســخن گـفتن گـثــوده و از شياطينى مىگويد كه در آن جهان ديـده، صـحبتهاى مــحرمانهاش بـا شـا شـيطان و



 سايةٌ درخت بزرگى درحالى دكه دختركان فراوانى او را در ميان گرفتهاند، به هر بهانهاى





| 1. Epistemon | 2. Demosthenes |
| :--- | :--- |
| 3. Scipio Africanus | 4. Hannibal |
| 5. Epictetus | 6. Pope Julius |
| 7. Xerxes | 8. François Villon |

إيستمون درباره جهان مردگان، كلماتى را به كار مىبرد كه هم مضمون مرگ و جهان چس از مرگ را حلونصل مىكند و هم فراخوانى براى خـوردن و آشــاميلـن است




 علماى مذهبى بود) (بالاخره با مشُقت فراوان توانست قطعهاى دعا بر زير زبان آورد.ر
 خشكى دعوت شدند، يعنى مراسمى كه فاقد سرودهاى مــذهبى كـليساست، امــــا چانورگ مراسمى را ترجيح مىدهد كه (با كمى شُراب آنزو خوب، آبدار شده باشدهر.

 يافت مىشود تا كبوتر، خرگوش، خرگوش صر صحرايی، بوقلمون و نظاير اينهانا اين
 روسى به اشُتباه، فصل يك جِاب شده است، [مترجم نخست] ). مضمون اراهبان در

 عشت رهبانان به حضور در آَشْزخانها). در اينجا با به قطعهانى كه نمونهُ بسيار مناسبى است اششاره مىكنيم (دفتر سوم، فصل 10):

شما به سوب سبزيجات علاقهمنديد اما من دوست دارم سويم برگ بو و
 خواباندهانده). جان راهب جواب داد: (رمنظور شما را مىفهمم. اين اسـتعاره برگرفته از ديزى آبگوشت صومعهه است. منظور شما از شخمزن، گاوى در حال شخخمزدن يا گاوى است كه زمانى براى شخخمزدن از آن استفاده شــدهـ نمكسودكردن تا نهمين ساعت هم به معناى مغزيختَكردن گوشت است. بر
rar اقـام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
اساس سنتى خاص در كابال باستان كه البـته در جـايـى تـبـت نشـــده بـلكه
 برخاستن از خواب براى نيايش بامدادى، قبل از ورود به كـليسا مـقدمات

 زدن، خرت مىزدند و در محل خاص


 مقدس، برادران عيسوى ما گوشت گاو را بر روى آتش مى نهادند، با اخلاص

 بودند زودتر از خواب بيدار شوند و در نتيجه هرجه از ساعت بيدارى آنها
 شامل درسهاى يك يا سه ساعته مىشد، آنها تا اين حـد تـا تشنه و گـرسنه


 دندانها را مى ساييد و هرجه به مذاق خوشتر می آمد، هضم آن نيز آسانتر


 زندگى مىكند، حون هدف ديگُرى براى زندگى در جهان متصور نيست.

اين قطعه، نمونئ بارزى از اسلوب هنرى رابله است. در اينجا بيش از هر حيز،




در اين عبارت، وراى تمـئيل موجود، ماتريس فشردهاهى از گـوشت ((اشـخمزنه)) و مراسم عشاء ربانى (نه ساعت، قسمتهايى هستند كه در مراسم مذهبى صـبحگاه خوانده مىشوند) نهفته است. تعداد متون خوانده شده (نه ساعت)، به بِختهشدن
 مذهبى بهعلاوه́ خوردن، با زنجيره́ دفع (كه شامل تف كردن ونئ، استفراغ و و ادرار كردن


 راهبان براى زنده ماندن غذا نمى رخورند بلكه برایى غذاخور ردن زندانداند. در اينجا با


 اينجا موقتاً برداشتى را مطرح مىكنيم. در آثار رابله، افـزودن مـفاهيم و نـمادها وهاى مذهبى به زنجيرهٔ خوردن، مستى، دفع و اعمال جنسى به هيجِ وجه مسئلهُ جديدى نيست. ما با انواع مختلف فرمولهاى تقليدى تمسخرآميز رايج در ادبـيـات اواخـر قرون وسطا آشناييم كه ساحران آنها را به كار مىگرفتند: تقليد تمسخرآميز تعاليم




 كه ساحران استفاده مىكردند نيز اهميت فراوانى دارد و البته هردو اينها در در اور اواخر قرون وسطا و رنسانس، رايج و شناختهشده برد وردند (مطميمناً رابله نيز با آنها آشنا بوده
 باستانى آنها هنوز كاملاً محو نشده است. در گـفتار (غـير رسـمـى") روزمـره، ايـن كفرگويىهاى ركيك، رايج بـودند و خـصوصيات مـنحصربهفرد سـبــشناختى و رو

## 1. Vaganti

PDD اقسام زمان و يويوتار زمانى_مكانى در رمان
ايدنولوزيكـ گفتار (غير رسمى)" روزمره را به وجود آوردنـد (مـخصوصاً در مـيـان


 شاخدها كاملاُ ماهيت اصيل اوليئ درخت را قلب كردهاندا علاوه بر سنت قرون وسطايى بايد به سنتى باستانى تر نيز اشاره كنيهى، مخصوصاً



 ترار داده است.
 عميقترى خواهيم برداخت كه مبناى دنياى هنرى رابله را تشكـيل مىدهد. در اينجـا فتط نظرى گذرا به اين مطالب مى اندازيم.
 زنجيره بدن انسان علاوه بر اغراقهاه

 نوشيدن در زندگى بشرى اذعان دارد و مى كوشد تا تا به لحاظ ايدئى ائولوزيك اين اعمال را توجيه كند، آنها را معتبر جلوه دهد و فرهنگیى برایى خوردن ورن و آشاميدن بسـازد.
 اين اعمال را فقط نياز تأسفـبار جسم گناهكار آدمى مى انگارد. اين جهانبينى فقط با

 است (مقايسه كنيد شخصيت (شاه لنت) ثِرهيزكار را كه از نـوادگـان خـاص رآنتـتى

فيسيس" است). اما از آنجا كه خوردن و آشاميدن به لحاظ ايدئولوزيك، منفى و
 به صورت بىادبانهترين نوع شكمبارگى و مى گسارى مىتوانستند ظهور يابند. در
 مى گسارى دقيقاً در صومعدها به اوج خود رسيدند. در آثار رابله يكـ راهب؛ ريش از


 همسفرانش از جزيرهُ معده، انگاره گروتسكى و وهم آلود شكمبارگى نشان دان داده شده

 چرسئوس ـکل فلسفهء معده (شكم) به طور مبسوط مطرح شده است است بر اساس اين فلسفه، نخستين معلم بزرگ همهُ هنرها آتش نيست بلكه دقيقاً شكمـ است است (فـصل (QV). از شكم به سبب ابداع كشاورزى، فنون نظامى، حمل و نقل، سفر دريايى و جز وز آن ستايش شده است. نظريهٔ خشكسالى بهمنزلهُ نيروى محرك رشـــد اقـتصادى و وري
 انطباق دارد (مثل بيشتر انگارههاى گرو تسكى مشابه در آثار رابله).

 نصل r| دفتر سوم نيز مضمون فرهنگ و اعتدال در غذا مطرح شده است است. رابله با ايجاد فرهنگ خوردن و آشاميدن، فقط جنبههاى طبى و بهداشتى را را (به صـورت

 „انسانگرايى در آشهزخانهه| به روشى تقريباً تـقليدى تـمسخرآمسيز، بـيانگر عــلايت طباخى شخص رابله است (دفتر جهارم، نصل ه ()):

شما را به خداى ذوالجلال، da jurandi، خرا ما به آشبپزخانهاى بـاشكوه و مقدس نرويم و در آن مكان مقدس پشت و رو كردن سيخهاى كباب را نظاره

YQY اقسام زمان و يبو ستار زمانى_مكانى در رمان
نكنيم، به نواى خوش تكههانى گكرشت كه بر آتش جلز و و ولز مى كنند، گوش


 در كتاب دعاهاى مذهبى، امور بدينترتيب ييش مىرود.
 آرمان رابله دربارة انسان كامل نداردكه به لحاظ جسمى و وميا معنوى، رشدى همهجانبه و مـماهنگ يافته استا








 شده بود (دنتر اول، نصل سr):

توجه كنيد! ناهار كارگانتوا سبك و ساده بود چجون فقط برای رفـع دل درد،


 بسيار شريف طب، تجويز كرده است.

همحْنين حرفهساى خاصى دربارهُ شام نيز در دهان پانورگ گذاشته شده كه قبلاً از نصل 10 دفتر سوم نقل كردهايم:

من هرگاه صبحانهُ كامل و عــالى خـورده بـاشم و مـعدهام تـخليه شــــه و بهخوبى تميز باشد، در زمانهاى اضطرارى و در صورت لزور
 اشتباه محض و خلاف قوانين طبيعت است! طبيعت انسان را آفريد تا انسان
 با كارهايش سرگرم كند و جهت كمكي به ماي، در بهتر و آسانتر انـر انجام در دادن اين




 چس آرام بگيريد و بخوابيد تا صبحدم، سر حال و آماده بـراى كـار، از جـا برخيزيده.



 (جشُنهاى، افلاطونى [بزم فلسفى] هستند.




 موجودى موزون و كامل استى است انـي

 پادزهر مار دارد. به طوركلى زنجيرة́ دنع، غيرمنتظرهترين مـاتريسهاى بـين اشـيـا،

TA9 اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
بديدهها و ايدهها را خلق مىكند؛ ماتريسهايى كه سلسلهمراتب را وا الز بين مىبرند و














 بدنشان با جو جه غاز حاصل مى شـود.




 در بخش مربوط به شش زائر، زنجيرهُ بدن انسان با زنجيرهُ خوردن و و آشَاميدن و

 مىشوند و سیس نزديك بود همگگى بىاختيار به اعماق شكم گارگانتوا فرو روند كه

با كمك جِوبدستى هاىشان توانستند خود را به سطح دندانهاى گارگانتوا بياويزند.



 مى مهند، يكى از زائران ندا درمىدهد كه همهٔ اين آلام در مزامـير حـضرت دان داورد
 بلعيده ميشويم"، او گفت ااياين همان وقتى است كه ما همراه سالاد با نمك بلعيده شديمه. او هنگامى كه خسّم عظيمى بر ما فرود آيد، گويى آب، ما را رادر خود فرو



 پيوندى تنگاتنگ يافته است.






 مراتب والاى زندگى مانند حيات، روح، روان، عشق، مرگ و نظا


 مردم جزيره براى درمان اين بيمارىهان، داروهاى


اقسام زمان و بِوستار زمانى_مكانى در رمان (\$8)

 منفذ پشتى بدن، جسمشان را ترك مىكند.

در اين قسمت، زنجيره́ دفع با زنجيره́ مرگ تلاقى دارد.

 مىدهند. دربارهُ هر محل بايد توضيحات كاملى ارائه شود؛ توضيحاتى كه با ذكـر






 خلت مىكند.
رابله نام (پیاريس") را به اين صورت تفسير مىكند: (اوقتى گاراگانجّوا وارد شهر



 [مترجم نخست]).


 نهرى كه در نزديكى معبد ويكتور مقدس جارى است از ادر ادرار سگها بـا به وجود
آمده است (اين قسمت در فصل r Y دفتر دوم كتاب آمده است).


مىكند. در اين جا به زنجيرهٔ اعمال جنسى (و به طوركلى زنجيرهُ اعمال منافى عفت) مى پردازيم.


 بحثههاى طبى و علوم طبيعى دربارهُ توانـايى جــنسى، نـطفهُ نـرينه، فـرايـندهاى ركاى توليدمثل جنسى، ازدواج و مفهوم منشأ جنـي



 مجموعهاى ازكلمات ركيكـ را مى يابند. بنتاگروئل از گنجاندن پِارهاى از اين سخنان

 خوب و بانشاط ما فراوان رد و بدل مى شـود ــكارى احمقانه به نظر میرسده (دفتر

جهارم، فصل هوه).


 شگڭتانگيزترين تداعى اشيا و ييوندها و قياسهاى كلامى ناب، جذب نسج كلامى مزبور مىشوند.


 خهارم، قصل YV). زيربناى اين قصه، قياس قديمى و عاميانهاى امت ميان انـدام مادينه و جراحت باز.

[^12]اقسام زمان و بيوستار زماني_مكانى در رمان
در كنار يكى از (ااسطور رههاى محلى)، داستان مشهورى (ادرباره́ عـلت كـو تاهى




 مىشدند، سنگى را براى علامت بر جاى مى گذاشتند. فاصلهُ بين دو سنگ را را يكـ

 نيروى جنسى آنها تحليل رفت، يكبار ناقابل در روز براى آنها كفايت مىكرد. بـ
 مثال ديگرى هم در افزودن فضاى جغرافيا
 جهان نزديكى كرده بود؛ با حيوانات، انسانها، رودخانهها و و كوهها، يعنى با اروهِا॥ (دفتر سوم، فصل IT).
 شهر چاريس، ويزگى هاى نسبتاً متفاوتى دارد. او مىگويد (فصل 10ا، دفتر دوم):

مشُاهله مىكنم كه در ايـن شـهر زنـان از سـنـگ ارزانتـرند، پس بـياييد از اندامهاى مادينه ديوارى بسازيم و آنها را با تقارن معمارى كامل بـحـينينيم.


 در آلتّيوشهاى نرينه وجود دارند پٍ میكنيم. كدام موجود خبيثى قادر به خرابكردن حنين ديوارى است!

| 1. Pharamond | 2. Picardy |
| :--- | :--- |
| 3. Brittany | 4. Landes |
| 5. Bourges |  |


 جهارم، فصل YV):
 (ترديدى وجود ندارد. از اين بِس ما نشيمنگا



 زمانى در جهان اين اندامها وجود نداشته باشدل، جهان فاقد بِاب خواهـد باهِ بود.













| 1. Panzaust sibyl | 2. Raminogrobis |
| :--- | :--- |
| 3. Herr Trippa [Agrippa Nettesgeimski] |  |
| 4. Hippothadeus | 5. Rondibilis |
| 6. Wordspinner |  |

T\&D اقسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
دلغكى به نام تريبوله' . مضمون شـاخ و وفـادارى زنـان در تـمامى ايـن بــخشها
 مضامين و بنمايههاى متنوعى از زنجيرهُ مسائل جنسى را وارد داستان مىكند، مثل بحث توان جنسى مردان و تحريكـيذيرى دائمى زنان در صحبتها رِّى رونديبيليس



 و مسئلئ شاخ درآوردن پايان دهد (اگگرجه در دفتر جها تنهايى تقريباً ديده نمىشودن دردن.
 سلسلدمراتب ارزشها با ايجاد مـاتريسهانى جديد كـلمات، اشـيـا و بــــيدهـها وارد عمل مىشود. تصوير جهان دگرگون مىشود و به آن عينيت و واقـعيت بـخشـيده








 خود را از دست مىدهند. در ادامه باز هم به مسئلئ (اطـبيعتگرايـىي" در آــار رابـلـ خواهيم پرداخت.
 قرون وسطايى دقيقاً نقطهُ مقابل آرمان پرهيزكارانه است كه نسبتهانی نارينى ناروايى به

1. Triboulet
\&\& تخيل مكالaباى
گرايشهاى جنسى داده بود. در آثار رابله، صو معـُ تلم، نشانگر تركيب موزون اين دو
مقوله است.
جهار زنجيره́ انتخابى ما در برگيرندهُ تمامى زنجيرههاى (اعينيت بخش") مو جود
 كردهاند. مى توان علاوه بر اين زنجيرهها، به زنجيره́ البسه اشــاره كـرد كـهـ رابـله بــا


 زنجيرهُ اشياى زندگى روزمره، لوازم خانگى و زنجيره جان جانورى اشـاره كرد. تمامى اين


 زنجيرهها به جهان، عينيتى مادى بخشيدهانداند. جس از بـر مىیردازيم كه داراى عملكرد متفاوتى در رمان است است اين زنجيره، زنجيرهُ مرگِ است. ممكن است در نگاه اول اين طرر به نظر آيد كه رمان رابله، فاقد مقوله لـانى مانـند
 جوش، بىكم و كاست و قدرتمند رابله هيج راهى ندارد. اين تصور كـاملاً صـحيح است. اما در تصوير سلسلهمراتبى جهان كه رابله آن را نابود كرد، مرگ از جايگاهى آمرانه برخوردار بود. مرگ، زندگى در جهان را بـى ارزش، آن آن را امرى فانى و مـو
 صرفى مبدل مىكرد كه پس از مرگ، به سوى فرجام إبدى و آتى روح پيش مى روفت.




 يك تواللى زمانى جامع محسوب نمى شد بلكه مقولهاى در مسحدوده زمــان تـلقى

T\&Y اقسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
مىشد و درون زنجيرهُ حيات جايى نداشت بلكه در حـاشيئ زنـجيره مـزبور قـرار
 تصويرى نو، مجبور بود مقولهُ مرگ را نيز دوباره ارزيابى كند و و آن را در در جاى اصـي اصلى


 مرى تصادمى بِيدا مىكند و نه در مغاكى جهان آخرت نآيديد مى شـود بلكه كـاملاً اينجا، در زمان و فضاى كنونى زير نور خورشيد باقى مىمیاند. سرانجام رابله بايد




 آن مجسم كند.
زنجيره مرگ در رمان رابله بهاستثناى چند مورد، از زاويهالى گرو تسك و مضحكى مطرح شده و با زنجيرههاى خوردن، نوشيدن، دفر ور و كالبدشناخناختى تلاقى بيدا كرده
 يیش از اين، با نمونههاى مرگ در زنجيره́ كـالبدُشناختى آشا
 اجتنابنابٍذيري فيزيولوزيك مرگ اثبات شده است. در اين موارد، مرگ به صورت وامعيت كالبدشناختى و فيزيولوزيكى عريان، صريح و دقيت ارائه شده است. تمام
 كالبدشناختى-فيزيولوريكى بدن انسان در نظر گرفته مـى شخصى و همواره درگير كشمكشى پر جنب و جوش است. لحن كلى اثر، لحـنى كرو تسكى است كه گهگاه يكى از وجوه مضحك مرگ را را برجسته مى مكند.


او [زيمناست -م.بب] در حالى كه به سرعت خرخيد، خود را روى تـرييه افكند و با لبهٔ تيز شمشير خود ضربها
 كبدش را با يك ضربه پارهيارْ كرد، در نتيجه فرمانده به زمين افتاد و در حين
 آش آميخت.

در اين بخش انگارهٔكالبدشناختى-فيزيولوزيك مرگ به تصوير ير جنبوج

 در بالا نمونههاى فراوانى از انگارهُ كالبدشناختى مرگ در در گرماگُرم بيكار را ذكر كرديم (قتل عام دشمنان در تاكستان صومعه، قتل نگهبان و جز آن). تـمامى ايـن



 وجوه زندگى است كه منطت آن را زير پا نمى
 تحليل كالبدشناختى-فيزيولوزيكا و كودكان،



 وصف شده است. مصاحبان گارگانتوا مجبورند راه خود را از سيلابى از ادرار باز كنند و
 همگى با موفقبت از اين جريان ادرار عبور میكنتد (دفتر اول، فصل عبّ)،

اقسام زمان و ييو ستار زمانى_مكانى در رمان r89





 مردك پپخمئ جاقالو درمان شـد













مىرود.






مى خواهد از بازرگانى انتقام بغيرد كه او را به سفر با كتتى بر از گوسفند راهنمايى كرده است، گوسفند زنغولهدارى مى

 حهارم، فصل ^):

پانورگگ پارو به دست، كنار قايق ايستاد. البته نه برای كمكى به گلهبانان بلكه



 اين دره اشكى (اين جهان [مترجم]) به سر مىبرند، اذعان كرد...




 البته در همين اثنا، مرد به اعماق آب فرو فرو مىرود


 ارزش طباخى ارواح تازه گذشتگان نيز در اين بخشَ آمده كه به آنها نيز قبلاً اشاره كردهايم.
در داسـتان بـانورگ نـبايد بـازنمايى شــادمانئ مـرگ در زنـجيره خــوردنى ها و





TYI اتسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
در رمان رابله، مرگ و خنده، مرگ و غذا و و مرگ و شراب بارها در كنار يكديگر










 برگزيدا! (دفتر چهارم، فصل سلr). در اين بخش، مرگ شادمانه ارتباط مستقيمى بـا شراب دارد.











1. Anacreon
2. Fabius
3. Claudius
4. Clarence
5. malmsey
6. Crassus
7. Philemon

بود، از خنده رودهبر شد و مرد. در فصل IV دفتر حهارم كـتاب نـيز رابـله داسـتان


 بِنتاگُروئل بههنگام تولد، آنقدر عظيمالجّا

 آنقدر ذهن او را به خود مشغول داشته بود از آنجا نشئت مـى آريرفت كـه گـارگانتوا


 مانند گوسالهاى خنديده (دفتر دوم، فصل ${ }^{\text {٪). }}$
 زنجيرههاى خوردن، آشاميدن و فعاليتهاى جنسى تلاقى پيدا مىكند و در در ارتباط
 سنتهاى اصيل اين خنده، كاربرد آن در كل زندگى اجتماعى-تـاريخى ("ارحـماسهو
 نشان داده شده است كه دورنما و نيروى سازندهُ آتـى و تـاريخى خــنـده را آشكـار
مىكند.
(امرگى شـادمانهٔ) رابله نهتنها ارزش والايى براى زندگى و مسئوليت تلاش بـراى

 مرگ شادمانه، هيجِ عنصر منحطى وجود ندارد، هيجِ تكايويى در جهت مرگ

 تلقى نمىشود. آنجه در به كارگيرى اين مضمون از اهميت فراوانى برخوردار

MVr اقسام زمان و يیو ستار زمانى_مكانى در رمان
است، جنبه صريح و واضح كالبدشـناختى و فيزيولوزيكـ مرگ است. در رمان
 رسشتى وجود ندارد و در نتيجه امكان وبود هـيِع تباين جلىاى نيست. در آثار ساير شخصيتهاى ورجستهُ رنسانس نيز اين ماتريس متراكم مسرگ بـا هُنده، با غذا و با اعمال منافى عفت، يافت مسىشود: در آثـار بـوكاتتجو' (هـم در ههارچوب داستان اصلى و هم در مسطالب داسـتانهاى مسجزا)، در آتـار بـولجیى
 اوليهاى از بانورگ كه از شدت خنده جان سبرد) و در آثار شكسبير (در صحنههاى زالستف، گوركنهاى شاد در هملت و باربر مست شاد در مكبث). تشابه اين صحنهها از آن رو است كه همگى متعلق به يك دورهُ تاريخى هستند و ماهيت سنت ادبى و منابع آنها يكسان است. تفاوتهاى آنها هم در وسعت و كمال بسط هر يك از اين ماتريس ها خلاصه مىشود. اين ماتريسها در مرحلهُ بعلى توسععُ ادبى، در مكتب رمـانتيـــم و سـتس در مكتب نمادگرايى (ما به مراحل ميانى نمىيردازيم)، با توان فراوان باقى ماندند، اما ماهيت آنها در اين بافتههاي جديد، كاملاً فرت كرد. كليت حيات شادمانه، كليتىكه مرك، خنده، غذا و فعاليتهاى جنسى را دربرمىگرفت از بـين رفت. بـه مـرگ و حيات، فقط در محدودهُ زندگى بستهُ يك فرد نگريسته شد (محلدودهاى كـه در آن زندگى، امرى تكرارناپذير و مرگ، پايانى ناگزير است) و از اين رو، مرگ و حيات در محدودهاى قرار گرفتند كه فقط به جنبه هاى درونى و شخصى زندكى تو جه میى شـود. لذا در تصويرچردازى هنرى رمانتيكها و نمادگرايان، اين ماتريسها مبدل به تباين ها و تنافرهاى معنايى آشكار و راكدى شدند كه يا حـلوفصل شدنى نـبودند (پــون „كليت") واقعى بزرگتر و جامعى وجود نداشت)، يا فقط از زاويهٔ عرفان حل و فصل



1. Boccaccio
2. Pulci
3. Roncevalles
4. Margutte
5. The Cask of Amontillado

كه زمان اتفاقات آن در دورهُ رنسانس است، قهرمان داستان در كارناوالى رقيب خود را به قتل مىرساند. اين مرد مست است و و لباس دلقكى به تن دارد كه زنگــولـهـهاى كو جكى به آن دوخته شده است. قهرمان داستان، رقيب خود را وادار مىكند كه برانى أظهار نظر دربارهٔ اصالت خم آمونتيلادويى كه خريده است، با با الو به سردابئ شرابش (كه مقبرهاى زيرزمينى است با راهروها و دخمهـها دهاى فراوان) برود. قهرمان، در اين سردابه رقيب خود را زنده زنده در تاقحِهاى قرار مى دهد و و جلو تاقجٍه را تيغه مى ركشـد و آخرين صدايى كه به گوشش مىرسد صداى خندهٔ دلقكى و جـيلينگ جـيلينگ زنگولههاى لباس اوست.






 [carra navalis Bacchus] - ـ قبر (مقبرههاى زيرزمينى). اما كليد طلايى اين قفل گم
 و لذا ظالمانه باقى مىمانند. البته وراى ايـن تـباينها، قـرابـتى ضـعيف، مـبهـم و فراموششده تشخيص داده مى شود؛ مجموعهُ وسـيعى از مـقولهمايـى كــه يــادآور انگارْهاى هنرى در أدبيات جهان هستند و در آنها، همين عناصر با هـا هم ثيوند
 برداشت زيبايىشناختى محدودى تأثير مىگذارند كه كل داستان در در خوانـنده ايجاد مىكند.
 طاعون- جشنو اره قرار دارد: طاعون (مرگ، قبر)، جشنواره (شادمانى، خنده شرا شراب و


1. The Masque of the Red Death

MVA اقسام زمان و يبو ستار زمانى_مكانى در رمان
 هيات (البته منظور حيات محدود زيستشناختى نيست)، شادمانى و حركت رو به




 ضامن غلبه بر طاعون و هيو لاى مرگ است است آثار بودلر ‘، بدر مكتب نمادگرايى و



 همان جهتگيرى غالب نسبت به مرگ ديده مى شود (تحت تأثير سبك وير ويون و و امكتب











1. King Pest
2. «Le Mort joyeux»
3. Baudelaire
4. «La Mort»
5. «Le Voyage»
6. Great Pan

قهرمانانى را كه زندگى و مرگشـان براى بشريت مـهم بـوده بـدون هـــيجّ نشـانى از
 طبيعى خاصى همراه است كه منعكسكنندهُ آشفتگى تاريخى هسـتند: تـورفانهاى ويرانگگر رخ مىدهد و در آسمان، شهابسنگ و آذرخش پد یدار مىشود (فصل TV):

مــلكوت، آرام، بــا زبــان بــىززبانى و بــا نشـانههاى آسـمانى مـلكوتى
 چيزى براى رفاه و منفعت عمومى فرا گيريد، به ديدار آنان كه رو به مـرى هستند بشتابيد و از آنها بِاسخى دريافت كنيد. اگگ اين لحـظه را از دست دهيد، ندامت شما سودى نخواهد داشت!

و در جاى ديگرى جنين مىگويد (فصل Y؟):
تا آن زمان كه مشعل يا شمعى روشن است و با سوختن خوده، نورافشــانى




 وجودشان آرامش، مسرت، منفعت و افتخار به همراه دارد. اما در آن هنگام كه جششم از جهان فرو مى را آشوبهاى سهمخين فرا مى گيرد: لرزش و تاريكى، تندر و تغگرگ، زمين



منقرض مىشوند.
از مثالهاى بالا كاملاً مشهود است كه در رمان رابله، مرگ قهرمانان با لحـن و




TYV اقسام زمان و ييوستار زمانى-مكانى در رمان
هوادث مزبور، اين مسائل را به دقت رعايت مىكند). همـهُ ايـن مسـائل، نشـانگر ارزش والايـى است كه رابـله بـراى دلاورى



 يك قهرمانبرورى حماسى از اين زيرساخت بـي عـي عماسه شركت جسته است. حتى در اين موارد نيز رابله مرگ را در در مسير يـشرفت زندگى فردى (بسته و خودكفا) ارائه نمـدهـد، بلكه در جهان تـاريخى بـه صـورت



 انگاره: خود مىگنجاند (فصل YN).
هدفى كه در هر سه فصل دنـبال شــده، مـعرفى قـهرمانان تــاريخى بــهصورت

 ينتاگروئل، سكوتى طولانى همه جا را فرا مىگيرد.

كمى بعد متوجه شديم كه از حشـمان او اشك سرازير شده است، اشكههايى
به درشتى تخم شترمرغ.
خدايا، اگر يك كلمه دروغ بر زبان من جارى شده، جان مرا بستان.







اينجا فقط به بخششهاى مربوط به بنمايهٔ مرگ اشاره خواهيم كرد.



 تناقضى با يكديگر ندارند)، فنانابٍيرى بذر، نام و عمل. به نظر من يكى از مواهب، الطاف و امتيازاتى كه در آغاز، بروردگار، خداوند قادر، در وجود انسان به وديعه نـهاده و ذات انسـان را بــدان آراســته است، فوقالعاده شگفتانگیيز است. موهبتى كه ما مى توانيم با آن در ايـن جـهـان انـان فانى، در جريان اين زندگى خاكى موقت، به نوعى بقا دست يابيم و نام و بذرمان را جاودانه كنيم. ما به اين جاو دانـي از خود دست خواهيم يافت. نامهٔ گارگانتوا اينجْنين آغاز مىشود.

به بركت تكثير اين بذر، در فرزندان، آنجهه در والدين آنها و در نــوادگـان،

 شكوفايى مجلد ضعفـ و بيرى خود را در جـوانـى شــما مشـاهده كـنـم و هنگامى كه به مشيت او كه حاكم و حسابرس همه چجيز است روحم ايـن منزل فانى را ترك كند، چجنين نيست كه همهُ وجود من از بين برود بلكه فقط
 به شكلى رؤيتشدنى در همين جهان زندگان باقى خواهي ريم ماند و در در جامعه، مردان افتخارآفرين و دوستان خوب خود را مانند گذشته ملاقات خواهم كرد.

خلافـ لحن ستايشگُرى كه تقريباً در آغاز و پايان هــمهُ بــندهاى نــامهٔ مـزبور

 مسيحيت قرار داده شده است. رابله اصلاً امكان وجود جاودانـانگـى راكـد يكـ روح

TY9 اقسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
سالخورده را از جسمى فرتوت در قلمرويى استعلايى مطرح نمىكند كه هيج گونه رشد و نمو دنيوى به آن راهى ندارد. گارگانتوا مى رخواهد راهد خودشى را ببيند؛ پـيرى و

 آيندگانش حفظ مىكند. او مىخواهد در وجود نوادگانش، در همين "جهان زندگان")



 كه شخص ممكن است در مقطع خاصى از رشد خود بـر به دست آورد. بايد ويزُگى ديغرى را نيز خاطرنشان كنيم؛ از نظر گارگانتوا (رابله)، جاو دانگـى
 ارزشى كه به آن منسوب باشد اهميتى ندارد. به نظر رابله راجاو دانگى) (يا به عبارت دقيقتر كمال بيش از بيش) بهترين آرزوها و اهدافش مهم استـ است

و اگر خصوصيات روحى من، مانند شكل ظاهرىام در شما وجود نداشته
 نيز در آن صورت دلخوشى جندانى نخواهم داشت چــون مـى كماهميت وجودم كه همانا جسم من است باقي بخش برتر وجودم محسوب مىشود و با آن، نام ما در ميان مردم بـ نيكى ياد خواهد شُ، رو به پستى نهاده و كويى تباه شده است.

رابله رشد نسل ها را با پيشرفت فرهنگ و تحولات تاريخى انسان مرتبط مىكند.




 شهرت داشتم ( كه البته اين شهرت بدون دليل هم نبود))،. كمى بعد مى

امروزه به راهزنان، مأموران اعدام، دزدان دريایى و مهتوانى برمى خورم كه از بزشكان و وعاظ زمان من فرهيختهتر هستنده). بيشرفتى كه در برتو آن، افراد تحصيلكردهُ يكـ دوره، واجد شـرايـط ورود بـه كلاس اول بدترين مدارس دورهُ ديگر (دورهُ بعدى) نيستند، مورد تحسين گارگانتوا
 نمىورزد. او در وجود نوادگانش و در وجود انسانهاى ديگر (از نزاد بشرى، نثاد اد او در اين بيشرفت، حضور خواهد داشت. مرگ، در دنياى جمعى و تـاريخى زنـدگى بشرى آغازگر و بايانبخش هيجِ امر سرنوشتساز و تعيين كنتدهاى نيست. خواهيم ديد كه در قرن هجدهم، همين مجموعه مسائل به شكلى بـلى بسيار حاد در آلمان مطرح مىشوند. مسئلهُ تكامل فردى شخص و (اصـيرورت)" انســان، مسـئلنُ
 [vospitanie] نزاد بشر و مسئلهُ احياى مجدد فرهنگ به دست جوانان نسل جديد كه

 حل اين مسائل، سه تلاش اساسى (مستقل از يحـديغر) صـورت گـرفت: نـظرات لسـينگ' ( (Erziehung des Menschengeschlechts) (0.)، نـظرات هـردر (Auch eine (Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit متفاوت و برجستهُ گوته (مخصوصاً در سرور ويلهلم).
 افول شكل گرفته بودند و براى ايجاد تصويرى جديد



 تركيبهايى از انگارههاى گروتسكى و وهم آلود با هم مرتبط مىكنند. رابله در جريان


PAI اقسام زمان و بيو ستار زمانى-مكانى در رمان
تداعىهاى اشيا را احيا مىكند. جريان مـزبور بـه يكـى از بـنيادىترين بسـترهاى
 سرجشمـهُ فرهنگ عامهُ ماقبل جامعهٔ طبقاتى تغذيه مى شودد، در امتداد ايـن بســتر روان است. ارتباط مستقيم خوردن، نوشيدن، مرگ، توليدمثل، خنده (دلفك) و تولد در
 مختلف رشد، هم عناصر تشكيلدهندءُ كل انگاره، بنمايه و پيرنگ و و هم كاركردهاى هنرى و ايدئولوزيك كل ماتريس بهشدت تغيير مىكند. رشت اين ماتريس كه حكم


 بهدليل فرویاشى جهانبينى قرون وسطايى در حـال اضــمحالال بـود. تـماميت و كرويت قرون وسطايى (كه در اثر تركيبى دانته هنوز وجود داشت ورن نا نابود شده بود. بـ همين ترتيب برداشتهاى قرون وسطايى از تاريخن نيز از بين رفته بود ــ آفـرينش جهان، محروميت از الطاف الهى، رانده شدن نخستين (از بهشت)، رستگارى، دور دومين



 شكسته شده بودند و فقط در اين لحظه و دقيقاً در همين زمان، جهان آغاز



 بنمايههاى فرهنگ عامه وجود داشت.
. . . مبانى فر هنتك عامهاى ييوستار رابلهاى
در مسير توسعهُ جامعهُ بشرى، مى توان رد پاى اشكال اولئهُ اين زمان پربار و خلاق را تا مرحلهُ كشاورزى جامععهُ ماقبل طبقاتى دنبال كرد. مراحل بيشين، براى جيدايش

درك متفاوتى از زمان و انعكاس اين دريافت نو در مراسم و انگارههاى زبانشناناختى، شرايط مساعدى نداشتند. دريافتى كاملاً قدرتمند و بسيار متفاوت از زمـانـان، فـفط مى نواند بر مبناى يكى كشاورزى جمعى و كارمحور ايجاد شود. در چِنين شرايطى


 مراحل رشد گياهان و چجارِبايان را داشت. در اينجا برانـا بران نخستينبار در قديمىترين

 دارند (ارتباطاتى بر اساس وحدتى زمانى). ويزگى هاى شاخص اين زمان حـان اريست؟


 وجود ندارد، فرديت [individuum] امرى كاملاً سطحى در دل دليتى زيتى جمعى است).
 اين زمان، زمان كار است. زندگى روزمره و مصرف، از كار و و فرايند توار توليد مجزا


 اهدف أين كار، درك مزبور را متمايز و بازسازى مى بكند.
 ميوه، نمو پر ثمر و محصول. گذشت زمان، نابودكننده و تـخريبگر نـيست بـلكه كميت چيزهاى پرارزش را افزايش مىدهد و جِند برابر مىكند. جايى كه فقط يكـ
 از دست رفتن نمونههاى فردى را تحت الشعاع قرار مىدهدلـ اقلام واحدى كـد كه از بين
 حال رشد و روزافزون زندگىهاى نو گم مى شوند. نابودى و مرگ بذرافشانـى انى است

TAT اقسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
كه به دنبال آن رشد، درو و تكثير بذر كاشته شده است. كذشت زمان نهتنها تعيين كنندهُ رشد كمتى است بلكه رشد كيفى را نيز ارزيـابى مـى






 برداشت محصول شركت مى كنند، بـراى آيـنده ازدواج مـى الـنـند و صــاحب فـرزيند مىشوند. تمامى جريانهاى كارى رو به بيش دارند. مصرف (فرايندى كه بيش از هر

 بهطوركلى هنوز تقسيمبنـدى دقيق زمان به حال، گذشته و آينده (كــه يكى فـرديت ضرورى را نقطهُ شروع خود فرض مىكند) صورت نگرفته است. ويزگگى اين زمان، تلاش جمعى رو به بيش است (در كار، حركت و و سلسله وقايع). اين زمان، كاملاً مكانمند و عينى است، از زا زمين و طبيعت جدا ريا نيست. اين زمان

 داراى وقفههاى يكسان هستند، از يكديگر تفكيكِّذِير نيستند و يكـ كار و و ذهنيت


 ساخت يـرنگ جريان زندگى فردى و حيات طبيعت (در وجه كشاورزى آن) به يك
 مستند. در اينجا زمان به اعماق خان فر فرو برده مىشود، در آن كاشته مىشود و ور در
 انسان، خالق اين فرايند است، آن را درك مىكند، مى بويد (رايحههاى متغير رشد و ورئد

رسيدن محصول) و مىبيند. جخنين زمانى عينيت يافته، بازگشتنايٍذير (در محدودهُ




 وقايع زندگى خصوصى و معيار ديگرى براى سنجش وقاي


 نبود و امكان انتقال اين بيرنگاها به زندگى كليت اجتماعى (حكومت، ملت) نـيز

 ازدواج پادشاه، جرم) با يكديگر تلاقى داشتند و و مجدراً از از همين نقاط



 ملحت شدند، البته فقط پس از طى مراحل تفسير، گروهبندى و جايگزينى مجلدير. اما حتى بس از طى مراحل مزبور، هنوز ظاهر واقعى و البته فوقالعاده قطعهقطعهُ خود را حفظ كردند. اين بنمايهها فقط به طور نسبى مىتوانستند در پیريرنگهاى تاريخى تلفيت شوند و در آن صورت نيز صرفاً به شكل كاملاً تصفيهشده و نمادين. در زمان توسعهُ نظام سرمايهدارى، حيات جامِّ
 ميزان وحدت قريبالوقوع زمان فرهنگ عامهاى را مىتوان مشُاهده كرد. توالى هاى



TAD اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان















 سلسلهمراتب اخخلاقى و نظاير اينها؛ خواه اين مونيا يوقعيت، همواره ثابت و و ساكن فرض

 محدود است.





 (اصيرورت) واتعى نمى انجامد.
خصوصياتى كه به آنها اشارْكرديم ويزگى هاى شاخص اصلى تجربئ خاصى از

زمان هستند كه در مسير توسعهُ جامعئ بشرى، در مرحلهُ كشاورزى جامعئ بى طبقه شكل گرفته بودند.






 شروع كرديم و مجدداً به آن خواهيم پرداخـ

 شناخت و تفكيكى اين درك وجود نداشت.


 فرايندهاى شناختى-ايدئولوزيكى جامعئ طبقاتى تفاوت بسيار دارد. در شرايطى كه





 اين پديدهها در واقعهاى واحد در كنار هم قرار مىگیيرند و هر يكى از آنها بر و وجوه
 رشد و حاصلخيزى درك مىشود. مجدداً خاطر نشان مىكنيم كه در اين مجموعه،
 مانتد كالايى مصرفى خورده و نوشيده مىشود. عظمت وقايع زندگى انسـان به اندازء

PAY اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
مظمت رخدادهاى حيات طبيعت است (براى هردو آنها كلمات و لحن مشـابهى
 ماتريس (همهٔ عناصر مجموعه) از اعتبار مساوى برخوردار هستند. در در اين زنجيره،
 داراى اهميت هستند. رخدادى عظيم كه همان زندگى است (زندگى بشر و طبيعت) با وجوه و جنبههاى متعدد خود به وقوع مى بيوندد و همئ وجوه و جنبـهـهاى آن آن به يك اندازه ضرورى و مهم هستند.


 وظيفهُ جمعى ترورش و نوسازى كليت اجتماعىى. برتر دانستن هر يكى از اعضاى اين ماتريس از خود اين كليت كاملاً غلط است و مخصوصاً نسبت دادن چنين رجحانى به مسـائل جــنسى، اشتـتباهى فـاحش استـ مسائل جنسى به خودى خود هنوز از ساير امور تفكيك نشده بو انـي اند وند و به جنبههاى موجود در آن (جفتگيرى انسان) كاملاً مانند ساير اعضاى ماتريس نغريسته مى شـد. ممهُ اين عناصر فقط وجوه مختلف يك رخداد واحد منسجم بودند و تمامى اين وجوه ماهيت مشابهى داشتند.
ما ماتريس مزبور رادر سادهترين، ابتدايى ترين و اصلىترين شكا مل ممكن در نظر

 دسترسترين حوزههاى جهان موجوري بهوسيلة آن (در عمل) دركى مجلدى از جان جهان صورت گرفت.


 فعاليت فرقهاى، خود را از توليد تمايز نيافته جدا مىكنـير، محدوددهُ مصرف آشكارتر و تا حدود زيادى به بـخششهاى كـوجَكـتر تـقسيم مـىشود [individualizuetsja]. اعضاى اين مجموعه دجار افول و تغيير شكل درونى مىشوند. عناصرى مثل غذا،

نوشيدنى، اعمال جنسى و مرگى ماتريس مزبور را ترك مىكتند و قدم بــه زــــــى

 جادويى ييدا مىكنند (كه به طور كلى از لحاظ مفهوم فرقهانى يا آيينى، فوق العاده

 خورده مىشود. اين مرز واضحتر و دقيقتر نيز مىشود. تفكر ايندئولوزيك (كلمه و
 كاركرد جايگزينى قربانى نيز همينجاست (ميوهُ اهدايى در قربانى
 مى مود و نظاير آن).

 [skvernoslovie] و بعداً خنديدن بها آداب و رسوم، تقليد تمسخرآميز آداب و رسوم و و دلقك بازى به وجود آمدند. اين امر، همان مجموعهُ رشدـحاصلخيزى در مراحل
 ماتريس مزبور (كه در شكل باستانى خود دربرگيرندهُ مسائل فراواتى بـود) مـانــد گذشته بيوند محكمى با يكديگر دارند، اما تفاسيرى مرتبط با آيينها و و تفاسيرى

 مرحله (يا دقيقتر بیغوييم در اواخر اين مرحله)، مسىتوان مـاتريس بـاستانـانى را بـا
 همهُ اين وقايع رخ مىداد: بردگان و دلفكها جا جانشين حاكمان و خدا درا در فرايند مرگ


 رومى كه فرمانده ـ فاتح را بههنگام ورود به روم نشانه مى گرفت (بر اساس منطت جانشين-قربانى: رسوايى واقعى با بدنامى دروغينى دفع مى رومود، جيزى كه بعدأ آن

PA9 اقسام زمان و يويوستار زمانى-مكانى در رمان
را خنتى كردن „حسادت سرنوشت، تعبير كردند). خنده (به اشكـال گـوناگـون) در












 مىشود كه ديگر تشخيصدادنى نيستند. حنين كاركردهايى، ماهيتى مجرد و نمادين









 مسائل جنسى (اعمال جنسى، اندامهاى جنسى و عمل دفع كه با اندامهاى
 رسمى و گفتمان رسمى گروههأى حاكم اجتماع به بيرون رانده شده است است. شـكـل
















 البته ما در اينجا فقط شرح فوقالعاده ابتدايى و مختصرى دربـاره سـرگذـئت











YQ1 اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
زندگى جمـعى، جـريانهاى زنـدگى فـردى و سـرنوشتهای فـردى مـجزا اـــــيدار مىشوند. آنها را در ابتدا بهخوبى از زندگى كليت جمعى نمى توان تشخيص داد و صرناً مانند نقشبرجستهاى مبهم به نظر مىرسند. جامعه نيز به طبقات و گروههاى درونطبقاتى تقسيم مى شود. جريانهاى زندگى فردى مستقيماً با طـبقات مـزبور ارتباط برقرار مىكنند؛ هم گرو ههاى مزبور و هم زندگى فردى در برابر يك كليت قرار مىگيرد. بدينترتيب در مراحل اوليةُ جامعهُ بردهدارى و فئودال، جريانـها فردى هنوز با زندگى عادى نزديكترين گروه اجتماعى، بيوندى محكم دارد. بـه هر حال، حتى در حنين جوامعى خود جريانهاى زندگى فردى از يكديگ, جدا هستند. جريان زندگى هاى فردى با جريان زندگى گرو هها و جريان زندگى اجتماعـى
 دارد. اين جريانها بر اساس معيارهاى ارزشى متفاوتى سنجيلده مىشوند؛ هر يك از اين مجموعهها با منطت خاص خود توسعه مىيابند و روايت خاص خود را را دارند. آنها از بنمايههای باستتانى به روش خاص خود استفاده و مجلداً به روش خاص
 جنبهُ درونى چديدار مىشود. با گسترش روابط مالى در جامعهُ بردهدارى و تـحت لواى نظام سرمايهدارى، فرايند جداسازى و تفكيكى جـريانهاى زنـدگى فـردى از كليت جامعه به اوج خـود مـىرسد. در چــنين شـرايـطـى جــريان فـردى، مـاهيت خصو صى ويزُهاى مىيابد و امور مشتركى، بسيار مجرد میشـوند. در اينجاه، بنمايههاى باستانى كه به روايتههاى زندگى فردى راه يافته بـودند، دجار انحطاط خاصى شدند. غذا، نوشيدنى، جفتگيرى و نظاير اين ها (شـورانگيزى)" باستانى خود را از دست دادند (منظور ارتباط و يكپارچچگىای است كه بـا زنـدگى كارگُي كلِ اجتماع داشتند). اين مقولات به امورى پيش پا افتاده و خصو صى مبدل مى شو ند و گويى همـهُ مفاهيم خود را در محدودهُ زندگى فردى بـه تحقت مى مرسانند. در نتيجئ انفصال از زندگى مولد ولد جمعى و مبارزهُ جمعى باطبيعت، ارتباطات واقعى اين بنمايهها با حيات طبيعت اگر كاملاً قطع نشـود، دستكــم ضـعيف مـى شـود. مناصر مزبور كه منزوى، ضعيف و پيش پا افتاده شده بودنل براى حفظ نحواى خود در روايت بايد به نوعى پالایشَ تن مى دادند؛ معنى آنهــا بـايد بسـطى اسـتعارى مىيافت (كه اين بسط) به قيمت از دست دادن ارتباطلات واتـعى و غـيراسـتعارى


























 و تولد حياتى نو، خنده آينينى، تقليد تمسخرآميز و دلفك تطع مى ششود. برخى از

اقسام زمان و بیوستار زمانی_مكانى در رمان
ارتباطات برگرفته از ماتريسهاى باستانى، حفظ شدند و حتى تحت بوشش بن مايه́ مرك تقويت نيز شدند (مرگ $\leftarrow$ هز آن). اما اين ارتباطات، ماهيتى استعارى يا عرفانى_مذهبى يافتند. (در اين فضاى استعارى، ماتريسهاى ذيل قرار دارند: مرگ $\leftarrow$
 در فضاى مذهبى و عرفانى، هم در جريان زندگى فردى و هم در جنبهُ درونى آن، فقط


 خورشيد، تولد حياتى نو، گهواره و نظاير اينها ارتباطى اصيل و واتعى .بـود). در ذهنيت محدود فردى كه همه چحيز را فقط به خود اطلاق مىكند، مرگ فقط يكـ يايان محسوب مى شود و در اين هيئت، فاقد هر نوع تداعىى واقعى و سازنده استـ. مرگ و تولد افراد جلديد در جريانهاى زندگى فردى مجزايى دستهبـدى مسى شوند: مـرگ، هايان يك زندگى است و تولد، آغازگر زندگى كاملاً متفاوتى است. مرگّى
 نمى شوند، جون اين مرگها از كليتى بيرون كشبده شدهاند كـه رشــد مـزبور در آن صورت مىگيرد.
به موازات توالى هاى زندگى فردى، توالى زمانى تاريخى نيز وجود دارد كـهـ از توالمى زندگى فردى برتر اما خارج از آن اسـت. اين توالى زمانى تاريخیى، بسترى براى حيات ملت، حكومت و بشريت محسوب مى شود. اين توالى زمانى، صرف نظر از تصورات كلى ايدئولوزيكى و ادبى آن و صرف نظر از اشكال عينىاش بـراى درى زمان تاريخى و وقايع موجود در آن با جريانهاى زندگى فردى نمى آميزد. تـو الىى

 آن وجود ندارد. هر برداشتى هم كه از تأثير توالى زمانى تاريختى بر زنـدگى فــى ودى
 در اين توالى و روايتهاى آن با وتايع و روايتهاى زندگى فردى تفاوت دارد. در رمانهاى تاريخى اين ارتباط براى محققان رمـان مـبدل بـه مسـئلهُ بسـيار مـهمى وـى











 انسان با طبيعت و جهان محسوب
















TQه اقـام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
تاريخیى راه مىيابد كه خود زمانى منحصربهفرد، پپمحتوا و در عین حال موضعى و محدود است. در حماسه، توالى هاى زندگى فردى، مانند نقوش بر برجستها










 مفهوم و واقعيت ماندگار مستقل خود است. بدينترتيب تشبيه، مبدل به يكـ بخش







 در آثار آريستو فانس ماهيت عناصر مجموعهُ باستانى تغيير مىكند. درا در اين بافت،




1. Individuums

مى توان فهميد: كنشهاى فرقهاى كه در قلمرو ادبى، تفسيرى جديد يانتهاند. بر همين مبنا در كمدى آريستوفانس تمامى چديده
 رالز دست مى دهند و از ديدگاه انسانى، تمامى جنبه هاى خندهدار آنها مهم مىشود،


 روزمره خندهدار ارتباطى انداموار دارند. اما اين ويزگى ها كا كه در يكـ هستهُ نمادين با با


 مذهبى در يكى نوشتهُ پويا هستيم (نوعى „اتبارزايى كه به طور خلاصه بازگوكنندهُ

 خندهدار و نيز جچگونگى قرارگيرى لايهاى از ظرايف روزمره بر روى ايـن انگـاره را
 شفافيت خود را حفظ كرده است كه شالودهُ اصلى، هنوز از وراى آن مىدرخشـد و و آن را تغيير مىدهد. اين انگاره به آسانى با واقعيت سياسى و فلسفى بسيار ويار ويزها جهانبينى خاص خودش) ارتباط برقرار مىكند اما به سبب اين ارتباط، تبديل ويل بـه

 انگارهها راكاملاً تحتالشُعاع قرار دهند مى توان گفت كه خصوصيات - به لحاظ سنخى ــ روز ـمره فرديت يافتهُ موجود در اثر آريستوفانس _كه خنده، كليت برياى آنها را الز بين برده است - بر روى انگارها مرگ (كه معناى اصـلى نــقاب مـضحكى فـرقهاى است) نـهاده شــدهانــد، امـا ايـن خصوصيات، معناى مزبور راكاملاُ تحتالشُعاع خود قرار نمى دهند، جِون اين مرگ

TqY اقسام زمان و يوستار زمانى_مكانى در زمان
شادمانه همواره با غذا، نوشيدنى، بى بند و بارىهاى جـنسى و نـمادهاى لـــاح و بارورى احاطه شده است.

 هـشمگيرى بين سبكى آريستوفانس و نمايشهاى لوده بازى تقليدى تـمسترآرآمـيز

 آثار شكسِير (ماهيت خنده، ارتباط آن با مرگِ و با فضاى توازيكا
 تأثير مستقيم آريستوفانس بر آثار رابله نشان از قرابت عميت درونى آنى آنهـا دارد


 و همان ماتريسهاى غذا و شراب، در سطح ديخرى از توسعه مشاهده مى شـود.


 زندگى روزمره استفاده مىكند. لوسين نيازمند اين قلمرو است تا با با بـهرهگـيرى از


 خصوصى به شكلى مجزا درآمل، قلمروهاى شهو وانى از ساير حوزهمها جدا شدند و
 جنبهها مهم بودند و همگى به يك يك اندازه اعتبار داشتند. اما از از آنجا كه شر شرايط مورج اساطير (كه اساطير را پديد آورده بودند) از بين رفتند، اسطورهها نيا نيز مردند. با وجود
 حيات خود ادامه دادند. بايد به اساطير و خدايايانشان ضربهاى وارد مى آمد تا دا دحار همرگى خندهدارپ شوند. مرگ نهايى و خندهدار خدابان دقيقاً در آثار لوسين تـحقن

يافت. لوسين به جنبههايى از اسطوره برداخت كه تا زمان او با آخرين مراحل توسععُ محدودهٔ مقولات خصوصى-روزمره و شهوانى هطابقت داشتند و با بسط جزئيات فراوان جنبههاى مزبور، با حال و هوايِى تعمداً بِست و \#فيزيولوزيكـ،"، خـدايـان مزبور را تا سطح زندگى روزمرهُ شـهوانـى و مـضحكى نـافرهيختگان پِايین آورد.
 كه در زمان او وجود داشتند. اين اشـكال تنزليافته در حين افول جامعئ باستانـي


 واقعيتى كه لوسين نيز ناگزير به پٍذيرش آن بود، در آن زمان به خان خودى خود آر ارزش محسوب نمىشد (كه در آن صورت، راهحلى سروانتسى براى نقيض بين آرمان و واقعيت بود).
تأثير لوسين بر رابله، هم در بازيرورى بخشى ها ها اليستمون از ديار مردگان) عينى است و هم در تخريب روشمند گسترههاى شامخ

 نافرهيختهٔ اين زنجيرههاى مادى (يعنى جنبهاى كه لوسين استى استفاده كرد)، به كار گرفته
 فقط در شرايط زمان فرهنگ عامهانى حاصل مى شود (يعنى بيشتر تر شبيه آنحه در آثار آريستوفانس مشاهـده مىشود).
در Satyricon اثُ تِرونيوس نيز مشكلات خاصى به چششم مـى





 تقليدى تمسخرآميز دلقكى بر حهرهُ مردگان و لواط در مـراســم تشـييع و مـجالس

اتـام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
سرگوارى. در داستان معروف (ابيوه إِفسوسى") كه در لابهلاى رمان جاى داده شــده


 جوان و شادى كه در همان نزديكى از جوبههاى دار و دزدانى مراقبت مى





 ربودهشدهُ دزد (بنا به درخواست اينـ زنشا
 مشاهده جنازء مردمانى كه خود را از جو



كاملاُ مستحكم).

 زندگى جديد $\leftarrow$ خنده. سادهترين شـكل اين روايت، زنجيره مداري






 بى بايانش و از حزن قبرگونّٔ مرگ به زندگى و عشقى جديد، رستاخيز ساختگى

يك مرده هم براى جنبئ مضحك خنده مطرح شده است. در اينجا لازم است بر ايجاز فوقالعـاده و در نــيجه فــــردگى ايـن مـجموعئ




 روش برجستهٔ تخرونيوس در تفسير هنرمندانهُ مجموعهُ بـاستانى وقتـى كـاملاً آشكار مىشود كه عناصر مشابهى را به خاطر آوريم كه با جزئيات مشـابـابه، امـا در
 تِترونيوس رايج بودند؛ مخصوصاً در آيين مسيحيت (شراب و ونان در در محرابـي مرقد
 مقدس حيات مجلد و رستاخيز با غذا و شراب). همئ عناصر مجموعها درا در ويرايش

 عرفانى-نمادين به يكديگر پيوند خوردهاند. بيروزى زندگى بر مرگ (رستاخيز)، در
 علاوه، خنده كاملاً غايب است و جفتگيرى به حدى بالا يشششده كه تشخيصدادنى

در اثر پترونيوس، همين عناصر مجموعه بـا يكـ رخــداد واقـعى در زنـــىى و






 نحوى پذيرفتنى مطرح شدهاند. دركل اين داستان، هيج فرايند پالايشگرى وجود ندارد.

اما خود روايت به بركت همان واقعيتهاى پست زندگى بشرى مفهومى عميق مىيابد كه روايت با آنها آغاز شده و از آنها استفاده كرده است. در اينجا ما شاهـ
 مديون عناصرى است كه به روايت راه يافته|ند و به سرچشمـهالى متصل هستتند كه وراى مرزهاى بخش كو حكى از زندگى واقعى قرار دارد كه منعكسكتندهُ آنهاست. در اينجا، انگاره واقعگرايانه به صورت نوع خاصى از انگاره ساخته شده است كه فتط مىتواند با يك زيربناى فرهنگ عامهاى چديد آيد. يافتن عنوان مناسب براى اين انگاره امرى دشوار اسـت. مىتوان به اجبار آن را نماد و اقعگرايانه' ناميل. با وجود اينكه تركيب كلى اين انگگاره در سر تاسر اثتر، واقعگرايانه باقى مسىماند، بـهـ قــدرى جنبههاى ضرورى و مهم زندگى در انگارهّ مزبور متمركز و فشرده شدماند كه مفهوم آن، همهُ مرزهاى مكانى، زمانى و اجتماعىـ تاريخى را زیر پا میگذارد. در عين حال اين تخطى از مرزها، موجب جدايى انگًارهُ مزبور از مبناى اجتماعىـ تاريخى عينى نمـشـود كه از آن سرجشـــمـه گرفته اسـتـ.
 هترونيوس كه به بررسى آن برداختيم، تأثير بسيار عميقى بر بـــيدههاي مشـابه در دوران رنسانس گذاثشت. البته بايلد خاطر نشان سازيم كه در ادبيات رنسـانس، ايسن هديدههاى مشابه بيشتر با تو جه به قرابتشان به منابع كلى فرهنگ عامهاى تـفسير شدهاند نه با در نظر گرفتن تأثير مستقيم پترونيوس. اما نمىىتوان اهميت بسزاى تأثير مستقيم بترونيوس را ناديده گرفت. همانطور كه مى دانيد داستان تترونيوس در يكى
 نيز مانتد كليت كتاب دكامرون نشاندهندهُ بازبرورى مجموعهُ فرهنگ عـامهاى بــه روشى مشابه پترونيوس است. در اين كتاب نه از نمادگرايیى و پالايش اثرى وجود دارد و نه از طبيعتگُايى. در دكامرون، استيلاى زندگى بر مرگ، ارتباط مستقيم همهٔ لذايذ زندگى - غذا، شراب، جفت وگيرى - با مرگ و در آستانهُ قبر، ماهيت خنده كه در يكـ آن، هم دوره́ قديمى را مشايعت مىنمايد و هم بـه اسـتتقبال دوره: جــديد مى مود، رستاخيز از حزن رياضت قرون وسطايى به حياتى نو از طريق آيين مقدس
r.r تخيل مكالمهاى

غذا، شراب و حيات جنسى و آيين مقدس كالبد حيات، به سبك پترونيوس خلق




در بايان بححث دربارهٌ مبانى فرهنگ عامهاى پِيوستار زمانى_مكانى رابلهاى بايد
 فرهنگ مردمى خنده در قرون وسطا و رنسانس بود كه نويسندهُ حــاضر در كـتاب

ديگرى به بررسـى آن پرداخته استـ.
9. ييوستار زمانیــ مكانى چامهd هاى روستايِى در رمان

 فرهتگ عامهاى است. از دوران باستان تا به امروز انواع مختلف جامههاى روستايى در ادبيات وجود
 عاشقانه (كه شكل اصلى آنها اشعار شبانى است)، حامههاى روستايى كه بر كـار
 خانوادگى. علاوه بر اين اشكال ناب، انواع تركيبى بسيارى نيز وجود دارئى وارند كه در اَنها يكى يا دو جنبه برجستهتر اسـت (عشت، كار يـا خانواده
 وجود دارد؛ تغاوتهاى بين سنخهاى مختلف و تغاوتهای باى بين شكل هاى متفاوت
 بنمايههاى خاص (مئل چديدههاى طبيعى) به نحوى هستند كه در تماميت چــامـامٌ
 واقعگرايانه و استعارى، تفاوتهايى در ميزان تأكيد بـر جــنـههایى روايـى نـاب و
 صرفـنظر از تفاوتهاى موجود بين سنخهاى مختلف شــع هاهاى روسـتايى و

اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان





















 از ويزگى هاى جامهمهاى روستايـيى استيت






چنين است). به عبارت دقيقتر، جزئيات بيشبِّافـتادهُ زنـدگى روزمـره، راهـى بـهـ




 بدينترتيب، چامههاى روستايى، همواره مسائل جنسى را فقط در شكلى پالايش يافته دربرمىگيرند.




 در چامههاى زراعى) در آن مشاهده میشا شود.



 متعارف، استعارى و داراى سبكِ اين عشق، هنوز مـىتوان حضور ضعيف وحدت ذاتى زمان و ماتريسهاى باستانى را حس كرد. به همين دليل، چامامههاى روستايى



 (رمانهاى روستايى) بسيار تأثيرگذار بودند.


[^13]




 اين نوع زندگى هم تا حدودى آرمـانى و پـا




 كشاورزى تمامى وقايع زندگى روزمره را دگرگون مى سازد و صفات خصر خـا
 بو دند، از آنها مىگيرد. در عوض،

 حضورى عينى دارند (نه صرفاً حضورى در دري يكى نظام ارتباط






 اغلب براى پالايش فعاليتهاى جنسى و بارورى به كار گرفته شدهاند و در در بيشتر مواقع با رشد، تجديد حـيات و مرگ (كودكان و بيرمرد، كودكانى كه نزديكى يك قبر

مشغول بازى هستند و نظاير اينها) ارتباط دارند. اهميت و نقش انگاره́ كودكان در اين نوع چامههاى روستايى بسـيار زيـاد است. كـودكان دقـيقاً از هــمين مـوقعيت داستانى كه هنوز تحت نفوذ فضاى روستايى بوده براى نخستين بار قدم بـه رمـان گذاشتند.

براى روشن شدن اين مطلب دربـاره اسـتفاده از غـذا در جـامههاى روسـتايى،

 باستانى را تضعبف نموده است (مخصوصاً ارتباط كودكان و غذا را سست كرده است).




 آن اگرچهه ساير عناصر ماتريس مزبور مثل بيرى، عشق، غذا و مرگ، نسبتاً خوب (بعضى هم به شكل بسيار چالايش يافته) بازنمايـى شدماند، جنبهُ كار، كاملاً غايب است. غذا، بخش وسيعى از اين اثر را به خود اختصاص دار داده اما در قـالب عـادت روزمره غذا خوردن مطرح شده است (حون ذكرى از كار به ميان نيامده است).

 تنوع چامههاى روستايى قرن هجدهم (مخصو و در خود آلمان) موجب شڭغفتى است. مرثيههاى خاصى هم رايج شدندن : مرئيههاى




1. Hebel
2. Zhukovsky
3. Ovsjanij kisel'
4. "Old-World Landuwners"

T•Y اقـام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
 روستايى بسيار قوى دارد. نويسندگان رمانتيكى كه ادامهدهندهُ اين سنت بو يو دند (مثل
 (مخصوصاً ماتريس هاى عشق و مرگ) ارائه دادند.


 مبل و ترجمهُ زُوكوفسكى با عنوان "Neožidannoe svidanie"(اهد (هD) ) .

 درستى درى نشده و ارج نهاده نشده است. در نتيجه تمامى ابعاد آن در تاريخجّهُ رمان





 رمان خانوادگى و رمان نسلها؛ و بالاخره ه) تأثير حامهُ روستايى بر رمانهايى كه متعلق به گروههاى خاص ديگر هستند (مثل رمانهايى كه (انسانى مـردمى)" را بــه تصوير مىكشند).
در رمان روستايى مستقيماً شاهد شكلزگيرى انواع اصلى رمـان، از جــامههاى


 مكان و وحدت مكان روستايى به صورت مكانى براى كل فرايند زندگى است. در

1. Elegy Written in a Country Churchyard
2. Gray

رمان روستايى فرايند زندگى ادامه مى يابد، با جزئيات فراوان تصوير مىشود (كه

 جنبهُ زندگى در بيوند نا گسستنى با مكانى كاملاً محدود به تصوير كشيده مـي
 ضربآهنگ زندگى انسان با ضربآهنگی طبيعت همخخوانى دارد. در جريان اين حل و فصل روستايى مسئلةُ زمان در رمان (كه بر اساس بر برسىى نهايى، هستـه فرهنگ
 زندگى روزمره مهم قلمداد مى شود و مضامـينى
 با آنها سروكار داشتهايم، پيرامون اين هسته ساخته مىشوندي در در اين آثار آثار نيز مانند

 و معلمان مدارس روستايى. با وجود اينكه بنمايههاى خاص موجود در رمانهاى روستايى به طور اساساسى بازسازى شده بودند (مخصوصاً در آثار نويسندگان شاخصى مثل يرمياس

 وسعنى ندارند و مفاهيم، از مرزهاى اجتماعى تاريخى موجود در انگارهها فراتر نمىروند. حرخهاى بودن، كاملاً محسوس است و لذا نقاط آغاز رشد و تجديد حيات ابدى، كمرنگ مىشوند، از عوامل مترقى تاريخ جدا مىشوند و و حتى در تقابل با با اين



 مسير مختلف را طى كردند: اادر يكى جهت عناصر اصلى مجموعهُ بـاستانى مـثل طبيعت، عشّق، خانواده و زايمان و مرگ جدا جا مى شورند و تا حد مسائل فلسفى برتر، پِالايش مى يابند و با آنها تا حدودى به صورت اشكال مختلف نيروى عظيم، ابدى

اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان 9ـ
ر رهگشاى زندگى دنيرى برخورد مىشود. در جهت ديگر، همين عناصر، مواد خام را براى شكل دادن به يك ذهنيت فردى متزوى فراهم مى آورند و از ديدگاه چحـنين ذهنيتى، اين عناصر، عوامـل التــيامبخش، تـصفيهكــنتنه و ضـامن ذهـنيت فـردى محسوب مى شوند. اين عوامـل، ذهـنيت مـزبور را مسجبور بـه تســليم و اطــاعت مىتما يند و به آميختن با خود اجبار مىكنند. بدينترتيب از ديدگاه معاصران روسو و ديگر هـمفكرانش، زمـان فرهنگ عامهاى

 ميكرد. برقرارى ارتباط مجدد با آن آرمان گمشـده ضرورى بود، أما اين بار در سطع
 مراحل اخحير توسعه حفظ شود، تصميمهاى متفاوتى گرفتهاند (حتى خود روسو در همهُ اين موارد نظر ثابتى نداشت)، اما در هر شحال جنبـهُ درونى زندگى حفظ شده و در بيـثتر موارد، فرديت نيز حفظ شده است (اگُرجه فرديت تغيير شكل يافته است).
در نتيجهُ پالايش فلسفى عناصر موجود در مجموعءّ مزبور، شكل ظاهرى آنها به شدت تغيير كرده است. عشت تبديل به عاملى بنيادين، مرموز و بيشتر اوقات مهلك براى عشاق مى شود و همهٔ اين جنبهها درونى مىشوند. در ذهن ما، عشّق با طبيعت و مرگ يـوند مىخورد. همراه اين تصوير جــلـيل عشـت، جــبـهُ روسـتايى آشناتر و خالصتر عشت كه همان جنبهُ مرتبط با خانواده، كودكان و غـذاست نـيز حفظ مىشود (بنابراين در كتاب روسو از يكى سو عشت ميان پرو' مقدس و جولى را داريم و از سوى ديگر، عشت و زندگى خانوادگى جولى والمار ُ طبيعت نيز بـــ اساس ماتريسى كه در آن قرار مىگيرد تغيير مىكند: طبيعت يـا بـا عشـق پـرشور مى آميزد يا با كار بيوند مى خوردد.
روايت هـم دحار تغييرات مشابهى مـى شود. در حامهُ روسـتايى، قـاعدتاً هسيِ تهرمـانى با دنياى روستايی بيگانه نيست. در عوض در رمانهاى روسـتايیى گـهگاه تهرمانى يافت مىشود كه از كليت محل خـي

شهر تباه مىشود يا مثل بسر ولخرج ' به آغوش خانواده بازمى گردد. در رمانهايىى كه
 هستند؛ كسانى كه در جداسازى توالى هاى زندگى فردى موفق بودهاند و دارایى بعدى درونى شدهاند. اين افراد يـا از راه ارتـباط بـا طـبـيعت و انسـانـانها
 كردن كامل خود در تماميت جمعى بديّا

 جديد توانست خود را از محدوديتهاى اشريكال روستايى برهاند. در اين روش هي ريج تلاش محكوم به شكستى برای حفظ بقاياى رو به زوال دنياهاى (روستايى) كو جِكى



 فئودال، نابرابرى، استبداد و خودكامگى كاذب اجتماعى (عـرفگرايـى) است و از سوى ديگر مخالف نابسامانى هاى مـنتج از زيـادهخواهــى ها و فـرديت مـنزوى و خو دخواهانئ بورزوازى است.
عنصر روستايى در رمان خانواده و رمان نسل ها با بازسازىاى اساسـى مواجـهـ
 ماتريسهاى باستانى فقط عناصرى باقى مى مانند كه تفسير مجدد را برمى تابند و




بنيادين خانواده را در اين نوع رمان رقم مىزند.


1. prodigal son
2. René
3. Chateaubriand
4. Olenin

MII اتسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
محل محدود فئودال و محبط طبيعى تغييرناپذير خود ــكوهها، دشتها، رودخانهها

 غيرمنقول (مستغلات) دارايـى فـرد سـرمايمدار مــحدود شــده است. امـا در رمـان




 مادى قهرمانان، جپگونگى غلبهُ آنها بر عنصر شانس (ديدارهاى تصادفى بـا بـا افـراد
 جگونگى فراهم آوردن مقدمات يعنى ارتباطات خانـو محدود كردن دنياى خود به محلى معين و محفل معين و محدودى از از بستگان، يعنى


 كوناكونى برخورد مىكند كه دشمن يا حامى او از آب در مى آيند، به دلايلى كه در
 رمزگشايى مىشوند). جريان رمان، قهرمان (يا قهرمانان) اصلى را از داز دنياى وقـايع


 تولد فرزندان، دوران كهولتى در صلح و صفا برانى خويشاوندان نَسَبى و غـنـانـاهـانى مشترك دور ميز خانوادگى، باز بر مبناى خانواد

 فيلدينگ طلايهدار آنها بود، به اين شكل است (با اندكى تعديل، هـمين نـمودارار، زيربناى رمان يرگرين بيكل اثر اسـمولت نـيز هست). امـا نــمودار ديگـرى نـيز در

رمانهاى خانوادگى كلاسيك وجود دارد (كه ريجاردردسون بنيان كذار آن بورد): عاملى


 ساخته است.















 ارزيابى ماى متفاوت عوامل مخرب جـهان روستايى، يـعنى ارزيـابى هاى دنـياى سرمايددارى جديد.
 مسير را در بيش گرفته بودند - جهان روستايى تـخريبشُـده را حــيقتى عـريان از

اقـام زمان و ييوستار زمانى_مكانى در رمان
دنياى فئودال نمى پِنداشت كه با همهُ محدوديتهاى تاريخىاش به سرعت در حال اضمححلال بود، بلكه با پالايش فلسفى فراوانى به اين مضمون مى يردان روسو): انسانيت عميق انسان روستايى و انسـانيت مـو جود در روابـط انسـانى او برجسته شده است. و همجچنين تماميت زندگى روستايى، ارتـباط انــدامـوار آن بـا بـا طبيعت، با تأكيد خاص بر ماهيت غيرماشينى كار روستايى مورد توجه قرار گرفته





 از كار مولد خود جدا شدهاند. لازم است اين جهان عظيم را بر بنيادى نو يـى افكند، از از آن تصويرى آشنا ارائه داد و آن را مبدل به جهانى انسانى كرد. يافتن رابطهاى نو با طبيعت نيز امرى ضرورى استت. البته منظور ما طبيعت كوچکى فرد در گوشهاى از




 ديگُ اين گروه مطرح شده همين است. انسان براى زندگى در جر جهانى كه از از ديدگاه او او باعظمت و غريبه است ملزم به آموزش و بازآموزى استـ. او بايد اين جهان ان را را از آن


 انسان، با فرايند فروباشى و بازسازى جامعه، يعنى با فرايند تاريخى درآميخته

همين مسئله باكمى تفاوت در رمانهاى رشد و كمال در مسير توسعئ ديگرى كه



 نــىـشود. تـصويرى از فـروپياشى آرمـانگرايـى روسـتايى تـحت تأتـير نـيروهایاى


 جهان به تصوير كشيده مىشوده، انهدام كل نظام اخلاقى در جـي




 رمانهاى گنجاروف داراراى جايگاه خاصى هستند و كموبيش در مسير تـوسعهُ
 مضمون داستان با وضوح و دقت تحسينبرانگـيزى بسـطـ داده شـــده است. جــا , روستايى آبلوموفكاه و پس از آن، جامهُ موجود در

 است. در خـــود جــامهٔ روسـتايى (مــخصوصاً در Vyborg Quarter ) تــمامى ماتريسهاى روستايى اصلى ــآيينهاى خوردن و نوشيدن، كودكان، اعمال جنسى، مرگ و نظاير اينهاـ بديدار مىشوند (يكـ نماد واقـعگرايـانه). بـر عــلاقهُ شــديد

1. Flaubert
2. Goncharov
3. A Common Story
4. Oblomov
5. Oblomovka

FID اقسام زمان و يیوستار زمانى_مكانى در رمان
آبلوموف به سكـون و يك محيط ثابت، وامهمة او از نقل مكان به خانهاى نو و ارتباط ار با زمان، تأكيد شده است

















 خود موجب افنـاى ماهيت حقيقى آنها مىشونود).




1. Savelich
2. Françoise
3. Auvergne
4. Platon Karataev
5. Three Deaths

ويزگى هاى جهان رابلهاى（و همجچنين برای درك مسائل ديخرى كه در اينجا به به بحث


## 粦㫧类


 آريستوفانس و لوسين）．



 جِس از فروياشیى دنياى باستان، در ارويا حتى يكى فرقه، آيِين، مراسم شهرى و

 آن）و در آن خنده، حتى در قالب ضعيفترين آرين اشكال خود مثيل طنز و و طعنه مجاز محسوب شود（در لحن، سبك و و زبان）．






 بلشتى دروغ مصون ماند．
خندهُ مورد نظر ما، صرفاً فعاليتى زيستشناخت يانتى يا روانشناختى نيست، بلكه


 قاطع، با استناد به وقايع تاريخى است）．در كنار استفادءٔ شاعرانه از يكى كلمه پرانه به

MIV اقــام زمان و ييوستاز زمانى_مكانى در رمان
منهوم اصلى آنه [ne v jsobstvennom značenii] يعنى علاوه بر صنعتهای ادبى، ترجمانهاى زبانشناختى غيرمستقيم متعلدد و متنوعى از خــنده نـيز وجــود دارد:
 اينها (كه هنوز تقسيمبندى نظاممندى برايشان وجود ندارد). همـهُ جنبههاى زبان را مـتوان با مفهومى مجازى به كار گرفت [ اين رويكردها، ديدگاه مو جود در گفتمان و همتحنين داراى سبكـ بودنِ زبان و حتى ارتباط بين زبان و موضوع و زبان و گو ينده، دوباره تفسير مىشود. سـطوح زبـان

 ماتويسهاى جدـيد، نابودسازى هنجارهاى زبانشناختى زبان و تفكر. مرزهاى ثابت مو جود در روابط درونى زبان هـم دائـم زير پا نهاده دمى شوند. علاوه بر اين، از محدودهُ كليت كلامى بسته و معين نيز همواره تخطى مىشود (بدون ارجاع به مطلبى كـه تقليد تمسسخرآميز شـده نمىتوان به مفهوم تقليد تمسشخرآميزز جى برد و هـين كار به معنى تخطى از محدوده́ بافتى معين است). همهُ ويزگگى هايى كه در بالا براى ارائهٔ خنده در قالب كلام ذكر شد، مو جب پد يدآَملـن تيروى خاص خنله مى شود كه گويى مى تواند پوستهٔ كلامى دروغين و ايدئولوزيكى را جدا كند كه همه چحيز را دربرگرفته است. رابله از اين قابليت موجود در زبان نهايت استفاده راكرده است. در آثار رابله، نيروى خارقالعادهُ خنده و بنـيادشكنى آن راعمدتاً ناشى از شالودهُ فرهنگ عامهاى عميق اين خنده و ارتباط آن با عناصر مجمو عهَ باستانى ـ مـرگ، زندگى مجلدد، بارورى و رشد ـ مى دانند. اين خنده، خندهاى جهانشمول و واقعى است كـه مـىتوانــل هـمهُ مـقولات جـهـان را ــاز مـهمترين، بـزرگتترين و دور از دسترسترين امور تا دم دستى ترين مسائل ــ به بازى گيرد. آنجِه خندهُ رابـلهاى را كاملاُاز خندهُ مو جود در آثار نويسندگان گرو تسكى، طنز، هجو و كنا يه متمايز مىكنـد از سويى ارتـاط با واقعيتهاى بنيادين زندگى و از سوى ديگر، ارتباط با اساسىترين تخريبهاى همـهُ بوستههاى كلامى و ايدئولوزيكـ كاذب است كه واقعيتهاى مزبور را تحريف كرده و از هم دور نگه داشتهاند. متعاقباً در آثار سوييفت، استرن، ولتر و ديكنز شاهل تعديل نسبى خندهُ رابلهاى، تضعيف پيوند آن با فرهنگُ عامه (اگرجِه در آثار استرن و بيش از از او در آثار گوگُ لِ هنوز اين بيوند

قوى است) و گسست آن از واقعيتهاى زشت زندگى هستيم.








 زبانى يافت كه با وجه رسمى زبان تفاوت فراوراوني


 طر رُسترده استفاده كرده است.





 زبان بودند.



 همه، از منابع كالاسيك تاريخ باستانتان استفاده كرد.


اقسام زمان و بيو ستار زمانى-يكانى در دمان

 مى يابند.
اين امر مخصوصاً درباره ساختار تركيب نگارشى و گونهانى رمان رابـله صـدق دو



 شماى خاصى از جستوجوى (باستانى) براى يافتن رهنمود و خرد راستين: ديدار

 ادبيات سالهانى بعدى بسيار گسترش يافت (ارواح مرده، رستاخيز).

 ترار داده است. در دو دفتر اول رمان، زمان زندگى نامهاى در زمان غيرشا روخصى رشد
 جهانبينى جديد و رشد جهانى نو در كنار جهان كهنه، رو به زوال و از هم باش رو روبده. در


 حال رشد هستند.





 رابله، حتى يكى بار شخصيتى را در حال فكر كردن نمىبينيم و حتى يك بار از آنجه

او تجربه مىكند يا سخنان او با خودش مطلع نمى شويم. به اين معنا در رمان رابله، دنياى درونى وجود ندارد. تمامى مـاهيت انســان، در اعــمال و مكــالمات تـحققت.

 مى يابد: انسان فقط در ترجمان بيرونى با تجربهُ زندگى اصيل و زمان وان واقعى و اصيل


 همگان يكسان است، به ترتيب از بيى هم مى آيند. بدين ترتي همهٔ افراد را در خود مىگْنجاند و مبدل به رشد تاريخى مىشود. بنابراين در رمان

 در عين حال، با مرگ انسان قديمى و جهان قديمى نيز مرتبط اسـتـي


 محرمات آنجهانى رها مىشوند. خنده، اين واقعيتهاى نو را را تطهير مىكند و آنها را الز بافتهاى برترى بيرون مىكشد كه باعث انفصال آنها و قلب ماهيتشان شده


 شاخصترين ويزگى اتر رابله اسـت. گويى تمامى محدوديتهاى تاريخى، با خنده از بين رفته و كنار زده شدهاند. اين بهنه به روى ماهيت انسان و تحقق آزادانئ تمامى استعدادهاى نطرى بشر باز اسـت. دنياى رابله از اين لحاظ دقيقاً نقطهُ مقابل مكان


 زمانى نمىتواند او را محبوس يا نيروهاى بالقوه اصيل ماهيت انسان را محدود كند.

MYI اقسام زمان و يويو ستار زمانى_مكانى در رمان
در فرايند نابودى با خنده، تمامى محدوديتها به جهان رو به زوال ارزانى مى شـود.


 محدود هستند و توان بالقوهشان در قالب واقعيت رقتبارشان كاملاً تحقق يافته و
 تا حدودى جان راهب و چانورگ قرار دارند (كه موفق شدهاند به محدورديتهاى ديان







 استقرار سلطنت خود نشان دادمانده). حخنين قهر مانانى شاه مىشيوند تا نهايت توان بالقوهة ممكن و آزادى مطلق براى به تحققرساندن خود و ماهيت انسانى خود را به دست آورند. پادشاهانى مثل پيكروشل، بازنمايى شاهان واقعى يكى جهان اجتماعى_تاريخى رو به مرگ هستند؛ شاهانى كه مانند واقعيت اجتماعى_تاريخى خودر، محدود و ترحمانگيزند. در اين شاهان هيج آزادى عمل و توان بالقوهانى وجود ندا ندارد. بنابراين گارگانتوا و پنتاگروئل در اصل، شاهان و بزرگان متعصب و عظيمالجثئ
 تادرند بدون ايننك براى محدوديتها، ضعفسها و نيازهاى انسان فانى به تسلاهایى

 انسان بزرگ با ساير برداشتها در همين نكته نهفته است. از نظر رابله، انسان بزرگ

انسانى كاملاً مردمى استِ. او هيج تقابلى با تودهُ مردم ندارد و موجودى غيرعادى و از گونهاى ديگر محسوب نمىشوده، بلكه از همان خميرهُ انسانى ساخته شـي انده است




 معايب اكثريت مردم را دارند فقط در ابعاد وسيع"،. در رمان رابله انسان بزرگّ، فردى درى




 زندگى و جهان قائل مى شود، در مقابل تودهُ مردم قرار داده شده است (بنابراين او با قهرمان شواليهاى يا فهرمان رمانهاى باروكى، قهرمان رمانتيك و بايرونى
 براى جبران محدوديتهاى زندگى واقعى، ضعفـهاى اخلاقى و عدم خلوصش به


 انسانى، رشد كامل و به تـحقق رسـاندن تـمامى اسـتعدادهــاى بشـرى در اوست. بدينترتيب او در مكان و زمان جهان واقعى كه مقولههاى درونى و بيرونى با با هم
 مشهود است).
شخصيت پانورگ نيز با شالودهُ فرهنگ عامهاى ساخته شده كه البته در اينجا ماهيتى دلفكگونه يافته است. در اين شخصيت، دلقك مردمى حضورى قـوىتر،

اقسام زمان و بِيوستار زمانى_مكانى در رمان سץ
شادابتر و پرمايهتر از همتاى خود در رمان عيارى و داستان كو تاه دارد.





اين شخصيتها به وجود آوردهاند مرهون همين شالوده است است
 برداشتى در سطع زيستشناختى صرف نيست. دنياى مكانى-زمانى رابله، جـهان




 كه در دنياى فرهنگ عامهاى بارها مشاهلده مـى شود. گويى رابله در رمان خود پييوستار زمانى_مكانى جهان حيات بشرى را در مقابل ديدگان ما مىگشـايد و اين امر با عـصر اكـتشافات مـات مـهـم


- ا. تأملات ها يانی

آنَحه انسجام هنرى يكى اثر ادبى را در رابطه با واقعيتى حقيقى، رقم مىیزند، بيو ستار
 ســنجشى است كــه فـقط در تـحليلى انـتزاعـى مـىتوان آَن را از كـليت بــيو ستار زمانى_مكانى هنرى جدا كرد. در ادبيات و هنر، تعينات زمانى و مكانى را نمى توان
 البته تفكر مجرد، مىتواند زمان و مكان را به صورت دو دو مقولهٔ مجزا در نظر گيرد و جدا از احساسات و ارزشهايى كه با اين مقولات بيوند خورددهاند، زمان و مكان وران را درك كند. اما ادراك هنرى پويا (كه البته دربرگيرندهُ تفكر نيز هست، اما تفـا تفكر مجرد در
















 نوع تباينى بديدار شود و سرنوشت دها






 مختلـ و در سطوح گو ناگون مبدل به استعاره مى يشود اما محور اصلى آن، گذر زمان

جاده محل بسيار مناسبى براى به تصو ير كشيدن وقايع تصادفى است (البته تنها

MYQ اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
مسل مناسب محسوب نمىشود). نقش روايى مهم جاده در تاريخحئ رمان نيز از Satyricon مين روست. جاده از ميان رمانهاى سرگردانى روزمره باستى
 شواليهاى عاشقانهُ قرون وسطا نيز حركت خود را را در جاده آغاز مىكنند و و بـيشتر مواقع تمامى وقايع رمان يا در جاده رخ مى دهد يا در امتداد جاده هتمركز شدهاند (در دو سوى جاده پٍخش شلـهاند).


 شكستهاى قهرمان يا وقايعى كه در جريان زندگى واقعى او به وقوع مى ويِيوندد). در
 بين قرن شـانزدهم و هفدهم ميلادى، دونكيثـي تمامى اسٍانيا از بردگان شاغل در كشتى ها گُرفته تا دوكها را را در همان جان

 مى گذارد كه نشان وقايع جنگار مى مودد و در تاريخحئُ رمان همواره اهميت خود مهمى مثّل فرانسيون

 و سال سرگردانى † ارباب ويلهلم نيز همان اهميت را دارند (اگرجّه در اين آثار، حيون





1. Simplicissimus
2. Lehrejahre
3. Francion
4. Wanderjahre













 سفرنامههاى روزنامهنگارى قرن هجدينم





 بيحانهه واگذار گرديده كه از سرزمين مادرى فرد با دريا يا با بعد مسافت جارديا جدا شده

در اواخر قرن هغدهم در انگلستان، در رمانهاى به اصطلاح „گُتيكه، يا (سيامه؛؛

1. Zagoskin
2. Grinev
3. Pugachev
4. The Captain's Daughter
5. Who Lives Well in Russia
6. Nekrasov
7. Journey from Petersburg to Moscow
8. Radishchev

MYV اقـام زمان و بِيو ستار زمانى_ــكانى در رمان
نلمرو نويى براى رخدادهاهى رمانگرا ساخته شد و استقرار يافت؛ قلعه (كه نخست،
 آن استفاده كردند). قلعه در هالهانى از زمان























1. Horace Walpole
2. The Castle of Otranto
3. Radcliff
4. Monk Lewis

تركيب نگارشى، اين فضا محل ديدار است (كه ديگر مثل ديدارهايى كه (ادر جاده) يا

 محل ايججاد مكالمه كه اممبت فوقالعادماى در رمان دارد و شخصبت، پاايدههاه) و (ااحساسات) قهرمانان را برملا مىكند، همين فضاى مهمانسراها و و سالنها ها است.
 زندگى سياسى و تجارى دوران اعادهُ سلطنت’ و پادشاهى زوييهّ سالنههاى آن دوران يافت مى شـود. در ايـن مكـانها حسـن شـهرتهاى ساى سـياسىى،









 درهمآميختن حكومت و اسرار خلو تگاههاى زنان و آميزش تو توالى




و هم به لحاظ روايى [زمان] مشاهدهكردنى مى شود.



اقسام زمان و بيوستاز زمانى_مكانى در رمان MY
سالنها نقط يك نمونه از تخنين محلهايى هستند. بالزاك استعداد خارقالعادهاى

 روستايى در سطحى اشاره كنيم كه زمان و تاريخ بر بر آنها تأثير مى گذلارند.












 اين نوع زمان، مردم مى





 خيابانهاى بىجنب و جوس، گُرد و خاك و مغس، ميخانهها، بازى بيليارد و نظاير


 حنين زمانى نمىتواند به صورت زمان اصلى رمان به كار گرفته شو دا رما رماننويسان

 پسزمينهاى متباين براى توالى هاى زمانى است كه هرانززى و برحادثه هستند.





 زندگى ايجاد كنند و واهمهٔ ردشدن از آستانه) مرتبط است. پیيوستار زمانى_مكانى

 آستانه و مكانهاى مربوط به آن است مثل بـيوستار پــلكان، در ورودى، راهـرو و












اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان السTا
شـكلهايى نسبتاً متفاوت، به هم بيوند خوردهاند). گويى حال و هواى كارناوالى و
 داستايفسكى است و به آن جان بخشيده است: در خيابانها (بيرون) و در صحنههانى




مستند.
در آثار تولستوى خلاف آثـار داسـتايفسكى، پـيوستار اصـلى، پــيوستار زمـان














 زمان دارد. او (در توصيفاتش از كار روستايى) بس از زمان و مكان زنــدكىنامهاى

1. Ivan Myich
2. Pierre Bezukhov
3. Nikita
4. The Power of Darkness
5. Brekhunov
6. Master and Man

بيش از هر جِيز به بِيوستار طبيعت، بِيوستار خانوادگى－روستايى و حتى پیيوستار كار روستايى امميت مىدهد．

## 兴娄类

تمامى اين بيوستارها جه امهميتى دارند؟ آشكارترين أهميت آين بيوستارها مغاهيم














 خوانتده رسيدهاند（مثلاً در آثار استندال، اطاطلاعرسانى و خبر بر رسانى رسانى امميت فراوانى




 معلولى نلسفى و اجتماعى－به جانب يبيوستار رُايش مى يابند و از طريت بير بير ستار،

اقسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان
بازنمايى مىشوند و به نيروى تخيل هنر اجازء نعاليت مىدهند. منظرو از امميت بازنمايانى بيوستار همين استا






















 واتعيت تاريخى در انگارئ شاعرانه اشاره شده، او اين مسئله را بررسى نكردهاست.




 هضم و جذب واقعيت زمانمند حقيقى（از جمله واقعيت تاريخـي
 فضاى هنرى رمان امكانبذير میكنتد．

## 类米光

تاكنون فقط دربارة بيوستارهاى اصلى سخن گفتيم كه از بقيه بنيادى تر و گستردهتر
 در واقع همانطور كه اشاره كرديم هر بنمايهالى ممكن است داراياى بيوستار خاص خود باشد．


 دربرمى





 نيست، وراى دنياى بازنموده استاي اين اين مكالمه قدم





اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان هس
نبست بلكه سخن مىگويد و دلالت دارد (با نشانهها سر و كار دارد). ما نهتنها اين ماده را مىبينيم و درك مىكنيم بلكه همواره مىتوانيم صداهاى محتلف را بشنويم (حتى هنگامى كه مطالب را آهسته براى خودمان مى خوانيم). در ييش روى ما متنى تُار دارد كه جاى خاص و معينى را در فضا اشغال مىكند يعنى متتى مكانمند كه
 مانند مقولهاى مرده ظاهر نمىشود. در ابتداى هر متن و گاه پس از عبور از يكـ سرى حلقههاى اتصال ميانى، همواره در بررسى نهايى به يك صداى انسانى مسىرسيـ؟؛ مىتوان گفت در برابر يكـ انسان قرار مىگيريم. اما متن، همواره در نوعى مـاديت مرده محبوس است: در مراحل اوليةٔ توسعـهُ ادبيات، در كنده كارى ها (بر روى سنگان، آجر، چچرم، ورق پإيروس و كاغذ) مححبوس اسـت و بعدها در كنده كـارىهايـى كــه ممكن بود به شكل كتاب (طومارها و دستنوشتهها) درآيند. اما دستنوشتهها و و كتابها به هر شكلى كه باشند، در مرز بين فرهنگ و طليعت مرده وره قرار گرفتهاند. اگر آنها را به چششم حاملان متن بنگريم، به گــتره: فرهنگ و (در بحث مورد نظر مـر مـا) ادبيات قدم مىگذارند. در زمانـمكانِ كاملاً واقعى كه اثر ادبى طنينانداز مىشوده
 كسى كه علاوه بر خلق حكاكى و كتاب، آغازگر گفتار شفاهى است - و هسمچحنين
 انســانهاى واقـعىى، نــو يسنده و شـــنوندگان يــا خخــوانـنـدگان، مــمكن است در زمان_مكانهاى متفاوتى قرار گرفته باشند (كه اغلب مواقع اين طرر نيز هست). گاه
 تاريخى واقعى، يِكچارجهه و ناتمام قرار دارند كه با جهان بازنموده در متن با حدفاصل معين و مشخصى متمايز شُده است. لذا مى توانِيم اين دنيا را دنيانى پديدآورندهُ متن بناميم چون تمامى وجوه آن ـ واقعيت منعكس شده در متن، نويسندگان خالق آن، اجراكنندگان (در صورت وجود اجراكننده) و سرانجام شنوندگان يا خوانندگانى كه
 بازنمودهُ متن شركت مىكنند. وراى بيو ستارهاى واقعى دنياى ما ( كه منشأ بازنمايى
 (موجود در متن) نيز بديدار مىشوند.

همانطور كه اشـاره كرديم، مرزى مشخص و قاطع بين جهان واقعى كـه مـنـبع
 دست فراموشى سبرده شود و هرگّز نبايد جهان بازنموده را با جهان خارج از از مـتن اشتباه گرفت（واقعرايیى سادهانديشانه）؛ تا كنون اين اشتباه صورت گـرفتـه است و امروزه نيز در بيشتر مواقع جِنين اشُتباهى رخ مى دهد．همحتنين نبايد نـويسنده و ور خالق اثر را با نويسنده بهمنزلئ انسان اشتباه گرفت（زندگىنامهنويسى سـادهولوحانه）، و نبايد شنونده و خوانندهُ دورههاى متعدد و مختلف راكه به بازسازى و نوسازى
 جنين اشتباهى به جزمگرايى در تفسير و ارزيابى اثر منتهى مى شـودد）．تـمامى ايـن اشتباهات به لحـاظ روششـناختى غـيرمجاز مـحسوب مـى شوند．امـا مـطلق و

 و جهان بازنموده از اختلاط با يكديگر اجتناب كنند و هر قدر هم كه خط مر مرز آشكار بين اَنها تغييرنايذير باشد، اين دو جهان با يكديگر پِيوندى استوار دارند و در حال تعامل دو جانبهٔ دائمى هستند．بين اين دو جهان دادوستدى بیى بقفه، شبيه داد و وستد بىو قفهُ ماده، بين مو جودات زنده و محيط بِيرامون آنها در جريان استـ آنـ تا وقتى كه موجود زنده به حيات خود ادامهه مىدهد، از اختلاط با محيط، اجتناب میى مكند، أما در صورت جدا شدن از محيط اطرافـ خود نيز خـواهــد مـرد．اثـر ادبـى و جـهان

 نوسازى هميشگى با دريافت خلاق شنوندگان و خوانندگان اثر ادبى به اثر ادبى و
 مهمترين ويزگى اين فرايند آن است كه بدون از دستدادن ارن ارتباط خرد
 است．حتى مىتوان سخن از بِيو ستارى خلاق به ميان آور رد كه داد و سند بين اثر آر ادبى و زندگى در جهارچوب آن رخ مىدهد و حبات برجسنهُ اثر ادبى را رقم مىزند．娄类深 در اين قسمت بايد به بحت دربارهٔ نويسندهُ خالق اثر و شكل ويزٔه خلاقبت او ببردازيم．

MV اقسام زمان و بيو ستار زمانى_مكانى در رمان
نويسنده خارج از اثرش انسانى است كه حيات زندگىنامهأى خود را مىگذراند. اما ما با نويسنده خالت اثر نيز مواجهه هستيم كه اگرجهه خارج از يـيوستارهاى موجود هر اثو ادبى خود است، گويى مماس با ايـن بـيوستارهاست. بــيش از هـر جــيز در وكيببندى اثر با نويسندهُ آن مواجهه مىشويم (يعنى عملكرد او را درك مىكنيم):
 منتلفى تقسيم مىكند كه البته نوعى ترجمان ظاهرى مى يابند (ترانهها، فصل ها و
 باشند چون در برخى گونههاى ادبى، تقسيمبندى به شڭل سنتى ادبى حفظ شــده استـ. حنين تقسيمبندىهايى بر اساس شرايط واقعى اجرا و استمماع آثار متعلق به كونههاى مزبور، در مراحل اوليهُ ماقبل كتابت (شفاهى) تعيين شدهاند. بدينترتي مـتوانيم در تقسيمبندى اشععار حماسىى باستانى، با وضوح نسبى، بيو ستار خواننده و شنونده را دريابيم يا بيوستار نقالى را در قصههاى سنتى درك كنيم. اما حــتى در

 بازنموده در انر و جهان بيرون از اثر وجود دارد. در برخى از خصوصيتهاى اصلى
 داراى يی آغاز و يـى پايان است؛ واقعهاى كه در اتر بازنمايى شده نيز آغاز و پايانى دارد، اما اين آغازها و چايانها در جهانهای مختلفى قرار میگیرند و در پيو ستارهاى كوناگونى جاى دارند؛ بيوستارهايى كه هرگز نمى توانند با يكديگر بياميزند يا شبيه يكديگر گردند، در عين حال با هم ارتباطى متقابل و پيوندى ناگسستنى دارند. به عبارت ديگ, دو واقعه پيش روى ما قرار گرفته است: واقعهُ روايتشده در اتر ادبى و خود واقعهُ روايت (ما در واقعهُ دوم، شُنونده يا خواننده هستيم). اين اتـفاقات در زمانهای مختلف (كه مدت آنهـا نـيز مـتفاوت اسـت) و هـمـحتنين در مكـانهاى مختلف به وقوع مىبيـوندند. در عين حال اين دو واقعهُ در قالب يكـ واقعهُ واحد اما
 مـيتوان اين طور تعريف كرد: اتر ادبى باكـليت هـمهؤ وقـايع آن از جــمله بـاديت
 يا خوانندهُ اتر. بدينترتيب ما جاهعيت اثر ادبى را با تمامى كليت و بخشىنا بذـيرى

آن درك مىكنيم، در عين حال تنوع عناصر تشكيل دهندهُ آن را نيز درمىيايبيم.


 بازنمايى كننده و زمان بازنموده وجود داردي دارد.


 مورد وصفش را لمس مىكند، از منظر زمان معاصرِ نامعين و رو به كمال خورد تمام بيجیيدگى و جامعيت آن صورت مـى

 حيات و نوسازى خود در زمان حال ادامـه مىدهد. گسترهُ ادبيات و گستره وسيع ترى




 خاص معناشناختى مى گذارند كه كاملاً يِيوستارى است. البته اين مطلب در محدوده تحقيق فعلى نمى گنجد.






 كرده و فقط شاهدى بوده كه در همهجا حضور داشـته است. حـتى اگـى اگـر نـويسنده

MM9 اقسام زمان و يِيوستار زمانى_مكانى در رمان
صادقانهترين اتوبيوگرافى يا اعترافات را بنويسد، باز هم خارج از دنـيـاى بـازنموده الرش قرار گرفته أست. اگر من از اتفاقى كه برايم رخ داده اده امست بگويم (يا بنويسم)،
 قرار دارم. همانطور كه كسى نمى تواند خود را را با موى سر از زمين بلند كندر انـد انسان نمى تواند هويتى براى خود در بين خودش، بين (امن) خودش ور و آن (منىى) جعل كند كه موضوع داستانهايش است. جهان بازنمودهـ، هرقدر هم كه واقعگرايانه و راستين باشد، نمى تواند به لحاظ بِيوستارى مانند جهان واقعى باشد كه نويسنده يا يا خالق اثر ادبى در آن واقع شده است. به همين سبب عبارت (اانگارة نويسنده) به نظر من من بسيار نامناسب است. جون هرحّه در اثر ادبى مبدل بـه انگـاره مـىشود و مـتعاقباً وارد

 مخلوق است نه خالقِ. ناكفته پيداست كه شنونده يا خواننده ممكن است براى خود

 و اتوبيوگرافيك، مطالعهُ دورهُ زمانى مناسب كه نويسند فعاليت بوده و همجخنين مطالعهُ ساير مطالب دربارة نويسنده مىكيند. اما او (شنرنده
 مى آفريند كه ممكن است تا حدودى واقعى و كامل باشد، يعنى اين انگاره با تمامى

 عين حال در صورتى كه انگگارهُ مزبور كامل و راستين باشد، مىتو تواند به شنوند خواننده كمك كند كه اثر نويسندهاى خاص را را بهتر و و عميقتر بفهمد.
 و نقس او در نوسازى اثر ادبى يا هنر (نقش او در روند حيات يك اثر ادبىى) نخو اهيم

 عكسالعمل هاى احتمالى نسبت به خود را بيشبينى مىكند.

در خاتمه لازم است به مسئلهاى مهمتر نيز اشاره كنيم كه مسئلهُ محدودهُ بـرسرسى

 هستند: از آنها براى اندازهگيرى چديدههانى زمانمند و مكانمند استفاده مىشود اما خودشان فاقد هرگونه تعين مكانمند و زمانمند ذاتى هستند. اين مفاهيم، موضوع
 علمى دقيق بسيارى از بــديدههاى عـينى و قـانونمند كـردن آَنهـا اجــتنابابنايذير
 هنرى نيز يافت مىشوند. اين مفاهيم هنرى نيز تابع تعينات زمـانمند و مكــانمند
 محدودهُ حيات مكانمند و زمانمند و هـم در محدودهُ معناشناختى تلفيق كنيمه اين

 مسائلى كاملاً فلسفى هستند (اگرحّه ماوراءلطبيعى نيستند) و ما در اين قسمت به
 به شكل نشانهاى شنيدنى و ديدنى (خط تصويرى، فرمول رياضى، ترجمان كلامى يا زبانشناختى، طرح و نظاير آن) درآيند تا بتوانيم به آنها دسا دست يابيم (تجارب ما الز نوع تجارب اجتماعى هستند). بدون ترجمانى زمانمند_مكانمنـد، حتى تفكر مجرد نيز ممكن نيست. متعاقباً هر گونه ورود به مـحدودهُ مـفاهيم، فـقط بــا گـذشتن از دروازهماى بيوستار امكانيذير استـ.

## 类㫧

همانطور كه در ابتلاى مقاله اشاره كرديم، مطالعهُ ارتباطات زمانمند و مكانمند در

 اهميت و ثمربخشى رويكردى كه در اين مقاله بد كار گرفته شده است، فقط در برتو توسعهُ بيشُتر پڭوهشهاى ادبى مشخص خواهد شد.(FV)

TFI اقسام زمان و بيوستار زمانى_مكانى در رمان

## هادداشتها










「. ط.



 مثل Los Hïos de la fortuna نونتهُ كالدرون [Calderon] و كتاب بـدفرجـامِ y Persiles Sigismunda








 نامربرط، كمتر مشنـاهده مى نـود.
\$. افسباسا [Ephesiaca] (كه به نام آنتباو هابراكومس [Anthia and Habracomes] نيز شناخته

 براكندهاند. درباره زنونون إنسرسى هيجّ اطلاعاتى در دست نيست و محققان مختلف، زمان

حيات او را بين قرن دوم تا بنجـم چس از ميلاد تخمين زدهاند.
V. درباره لانگوس [Longus] هم بيش از زنوفون اطلاعى وجود ندأرد (حتى درباره نام او هـم
 رمان دافنه وكلونه از نظر روانشناسـى برمايهترين سلحشورنامهُ عانـقانه است (فتط مـحيط


كافنـُـبن") كرده است.
^ Manvels beyond Thule اثر آنتونيوس ديوگنس [Antonius Diogenes] رمان نينوس [Ninus]، رمان شاهزاده خانم حیيو [Trincess Chio] و ونظاير آن. 9. لوسيته و كليتوفون اثر آشبل تاتيوس. نقلقولها از كتاب جاب مسكو سـاب $19 \Delta r$ بـرگرفته شـده است. -1. متنها برگرفته از كتاب سلحشورنامههاى ماشقانه يونانى (لندن: جى. بل [G. Bell]، 190) II. معروفترين رمانهاى قرن هفدهم عبارتاند از: D'Urfés L'Astrée در بنج جلد و بيشّ از

 لوهنشتاين [Caspar Von Lohenstein] در دو جلد قطور و بيشـ از سهه هزار صفحهـ.

 Dialougue sur les héros des] معرفى می شـود. انتقاد بوالو از اين رمان، در كتابسُ به نام






 حجنى ها، نهنگیها، الماس و جز آن
 نوشته كه به مذاق افراد متظاهر (précieuses) بسيار خوش آمـده است. آنار او نــــانهُ بـايان

 فروباشیى امتراتورى أبران رادر ده جلد و فارامون [Faramonel] داستان فروباشتى اميراتورى

MFF اقسام زمان و بِيو ستار زمانى_مكانى در رمان
مروينجيان [Merovingian] (سـلسله فرانكى) را در دوازده جلد بيان كرده امت (اين رمان را
 (1\&fV-1\&QA)
 Amadis de Gaula . 1 ( 1 (

 Palmerin de Oliva) يك نــمونه از مـجـموعة نـقلبدى Palmerin de Inglaterra (1547) .IV ([1511], Primaleon [1512]) است كه تقلبدهايى از آماديس بردند.
\1^. ر.ك.: يـىنوشُت شــمارهٌ Ir.

 La vraie Histoire comique de Francion (1623) اتــر جـارلز سـرول
 وضعيت زندگى دانشـجو يان تنگدست و نويسندگان آتى در پاريس قرن هفدهم ارارائه مىدهد.

 در نقش هاى فرعى هجوآميز زندگى روستابى نثل مى

 روانشناسانهاى از طبقه متوسط جـديد اند است كه خو شبـبختى و موفقيت را در معاملات مالى خود مى جويند و مىی يابند.
 المت از كناب (1641) El Diablo cojuelo الثر گوارا، اما بيس از هر هبز به زندگى بورزوازى
در اوايل قرن هجدهم مى بردازد.



 بيداكرد... ترازدى ماكه بر اماس الگوى راسين [Racine] نگايتـته شـده است، جـكونه خود را



وף. در اين برداشت خاص از معولةُ اقبال، مفاهيم نبوغ و موفقيت با يكديگر همراه بودند، لذا يك


 بيشتر زندگى خود سعى در بـيروى از عقايد مزبور داشـته، فنط در اواخر عمر ايمان واقعى برايش حاصل شده است
 جنبهُ مادى مى بـخـــد زمان نيست.
9. اشماره به اثر De viris illustribus كه در دوران سكومـت تـرايبان [Trajan] بـه رسُسته تـحرير

"grammaticus et rhetoribus" و جز آن دستهبندى شده اسـت.




 اتوبيوگرافبك نتطه عطف زندگى او به شـكل يك خواب) أما الين آثار، فاقد يكى منطق خاص

> خواب درونى هستـند.
 (1868-1932) شتخصيتى عجيب امست كه گاه با كافكا مقايسه مىشود. رمان گولم او در سال

$$
1810 \text { به جاب رسيد. }
$$

حكابات كو تاه منظوم معمولاً خحندهدارى بودند كه تقريباً صدوبنجاه نـمونة آنهـا



 سال ناكنون به رشتهُ تحرير درآمده است

 Von dem grossen است كه البته شاهكارش، كتابى است به نام نام Narrenbeschwörung (1512)
.Lutherischen Narren (1533)
 ا, ا, مانندكتاب Gesichte Philanders von Sittenwald (1641-1643)
و نصويرى زنده از وبرانى هاى جنگگهاى سىساله ارانه داده است.

MFD اقسام زمان و ييو ستار زمانى_مكانى در رمان

.Das Rollwagenbuchlin (1555) با عنوان

Yo
انـــر ولتـر، هــجوى است كــه بـه مــانوبرتيوس رئـيس فــرهنگسرای بــرلين انــتقاد كــرده است. ايـن اثـر را فـردريك دوم [Maupertius]
.
PY. PY. البته بنمايههاى مشترك فراوانى در اين آثار وجود دارد
 كوهن [J. M. Cohen] (بالتيمور: بنگوئن، 1900) الست.

 ربانى چيش ديه سوى غذا




 رابلهأى در آثار رمبو [Rimbaud] و لانررگ [Laforgue].
 كه ففط صد باراگراف دارد. اين اثر، گواهى بر ايمان او به بيـترفت بىيابان نوع بشر است.

 ايدههاى جنبش روشنگرى فرانسوى است.
 ص
 الـُاره كـــده اسـت. Allemanische Gedichte المت Haber-Musz" Das Schatzkästlein des Rheinischen از كـتاب"Das unverhofftes Wiedersehen" شـر هf of .Hausfreundes هاه باختين علاوه بر عنوان منبع آلمانى، به ترجمهُ روسى زوكوفسكى (IVAV_I^DY) نيز انـــاره
 خاص خودشـان بودند.

تخر تخيل مكالمهاى
هو. يرمياس گوتهلف Jeremias Gothelf (با نام مستعار آلبرت بيتزييوس) رمان نويس مدحلى
كه داراى آثارى آموزشـى است.
 فراوانى را به اشتكال ادبى سنتى آلمانى مئل رمان رشـد و كمال افزود (1836) Die Epigonen.

 Leute von Seldwyla (1856)
 شُش جلد فطور است كه داستان بك خانوادهُ آلمانى را از قرن جهارم نا قرن نوزدهم بـازگر مىكند.

 مى بردازد.
 مراجعه كنيد كه در آن זاراگراف مزبور بهطور كامل آورده شـده امست.


 جزئبات فراوان بررسى كردهايم (كتا ب رابله و دنباى او [مترجم]]). FF. يورى ميلوسلافسكى (INTQ) رمانى تاريخى است درباره اشغال مسكو

 سلحسر رنامههاى تاريخنى بسيار مؤنر بود.



 از همبن طربق به آثار ادبى قدم مىگذارند تقريباً بهطور كامل ناديده مى ¢ 9. SV

## گَفتمان در رمان

انديسـُ اصلى موجود در مقالهُ حاضر آن است كه مطالعهُ هنر كلامى مـى توانــد و مىىابد بر جدايى رويكرد (اصورى) مجرد و رويكرد پإيدئولوزيكـ" مجرد فائق آيد.

 اجتماعى است؛ شكل و محتوا يكى مى شـوند.







 سبكشناختى فرو رفته است و ونمىتيواند وراى تغييرات خاص و و دورمایى، به فرجام





سبكشناسى با گفتمانى پويا سر و كار ندارد بلكه به نمونهاى بافتشناسى از گفتمان و به گفتمان زبانشناختى مجردى مى يردازد كه در خلدمت استعدادهاردى خلاق فردى

 و انتزاعى درمى آيند و لذا نمى توان آنها را در انسا انسجام انداموار با اجزاى معناشناختى اثرى ادبى بررسى نمود.

## رمان و سبكشناسى مدرن

تا يِش از قرن بيستم مسائل سبكشناسى رمان دقيقاً صورتبندى نشده بود. حنين صورتبندىاى فقط مىتواند حاصل به رسميتشناختن يكتايى گفتمان رمـانگرا (نثر -هنرى) به لحاظ سبكشناختى بانـي باشد.
مدت زمان مديدى، برخورد با رمان، در بررسىیهاى ايدئولوزيك مجرد و
 نمىكردند، يا به طور گذرا و بر پايئ داورى فردى به اين مسائل مىیرداختيند. گفتمان نتر هنرى را يا شاعرانه، به معناى سطحى كلمه مى ینداشتند و مباحـ سبكشناسى سنتى را (كه بر اساس مطالعئ صنايع ادبى به دست آمده بود) بـ روشى غيرنقادانه بر آن اطلاق مىكردند يا برانى تشريح زبان، اين مسائل را بدون ارائه يكى مفهوم سبكشناختى حتى مفهومى مبهم و موقتى، بد وازگانى بیم محتوا و ارزيابانه مثل ((بيانگرى)، („صور خيال)، (انيرو)، (وضوح") و جز آن محدود مىكردند.
در اواخر قرن گذشته در مقابل اين روش ايدئولوزيكى مجرد براى بررسى امور،
 آغاز گشت. با اين حال، در مسائل سبكشناسى كوچريكترين تغييرى به وجود نيامد و تقريباً توجه همه فقط بر مسائل تركيب نگارشى (به معناى عام كلمه) متمركز بورد.




كغتهنان در رمان
عال و هواى زبانشناسى سنتى - به سلطهُ مطلق خود ادامه دادند و ماهيت اصيل نثر هنرى راكاملاً ناديده گرفتند.

 بس از آنكه هيِج فرمول شاعرانهٔ نابى (به معناى خاص كلمـه) در گفتمان رمـانگا يافت نشد، همانطور كه پيشبينى مىشد گفتمان نثر، فاقد هر ارزش هنرى دانسته شد. گفتمان نثر مانند گفتار عملى زندگى روز زمر ه، يا گفتارى كه با اهداف علمى بـ به كار


 صرفاً مضمون رمان را بررسى نمايد. اما الين وضعيت دقيقاً در دهءٔ بيست تغيير كرد: گفتمان نثر رمانگرا براى خود در در
 عينى از نثر رمانگا پديدار شدند و از سوى ديگُر، تلاشهاى منسجمى بـراى بـه


صورت گرفت.
اما دقيقاً همين بررسىهاى عينى و تلاش براى دستيابى به رويكردى منسجم،



 تمامى حوزههاى حيات هنرى گفتمان افشا نمود. تمامى كوششه هايى كه براى بررسى سبكـى كرفت، يا سر از بيراهؤ توصيفات زبانشناختى زيان يكى رماننويس خاص دراصي درآوردند

 مى آمدند). در هر دو صورت، كليت سبكشـناختى رمان و كفتمـان رمانگرا از نـظر محقت مخفى ماند.
-ه تخيل مكالمهاى
كليت رمان از لحاظ سبك، گفتار و صدا چديدهاى جندشكلى است. محقق در
 زبانشناختى متفاوت قرار گرفتهاند و تابع معيارهاى سبكشُناخت رونى مختلف هستند.


I. روايت ادبى-هنرى مستقيم نويسنده (با همهُ اشكال متنوعش) (وش)
 r. سبك پِردازى اشكال مختلف روايت روزمره́ نيمه ادبى ( كتبى) (نامـه، خاطره روه و جز آن) ٪ \& اشَكال گوناگون گفتار ادبى و در عين حال غيرهنرى نويسنده (مانند اظهارات اخلاقى، فلسفى يا علمى، خطابهها، توصيفات قوم نگارى، يادداشتـهـاى و جز آن)
ه. گفتار شخصيتها كه به لحاظ سبكشناختى، فرديت يافتهاند
اين واحدهاى سبكشناختى ناهمگن با ورود به قلمرو رمان، براى تشكيل يك
 كل اثر مىشوند؛ وحدتى كه نمىتواند با هيج يكـ از واحدهاى تابع خود يكسان بنداشته شود. يكتايى سبكشناختى گونهّ رمان، دقيقاً در گرو پيوند همين واحدهاى تابع و در
 يك كليت (كه گاه متشكل از زبانهاى مختلف است). سبكـ رمان را بايد در تركيب

 سبكشناختى تابع مىشود و در ابتدا با همين واحد تعيين مىگردد؛ خواه گفتار يك شخصيت كه از لحاظ سبكشنناختى فرديت يافته، خوراه صداى ساده و بـى تكلف يك راوى در skaz و خواه يك نامه يا هـر چــيز ديگـر. وضـعيت زبـانشناختى و و
 شكل مىگيرد كه با آن مجاورت بيشترى دارد. ضمناً عنصر مزبور و مــجاورتوين وـين

گفنتان در رمان ral
واسدش، در سبك كليت اثر لحاظ مىشود؛ تكيـَّذارىهاى كليت اثـر را تـقويت مىنمايد و در فرايندى شركت مىكيكند كه مفهوم مـنسجم كـليت اثــر در آن شكـل مىكيرد و آشُكار مىگردد.
رمان رامىتوان جِنين تعريفكردي: مجموعئ متنوعى از انواع گقتار هاى اجتماعى (ر كاه حتى مجموعهُ متنوعى از زبانها) و مجموعئ متنوعى از صداهاهاى فردى كه

 براى گونهُ رمان محسوب مى شودد. اين ردهبندى درونى، زبان ملى را را به گويشى

 زبانهاى محافل مختلف، زبانهاى گذراى متداول و زبانهايـى كه در خـد خاص اجتماعى-سياسى روز و حتى سـاعت هسـتند (هـر روز شـعار، وازگـان و
 كليت جهان موضوعها و ايدههايى راكه در آن نشان داده راده شده و و بيان شدان
 جنين شرايطى شكوفا مىشوند. گفتار نويسنده، گفتارهاى راويان، گونههايىى كه در رمان گنجانده شُداند و گفتار شخصيتها


 مكالمهاى هستند) فراهم مىآورد. ارتباطات و روابط متقابل ويـزَّه بـين بـيـانها و و
 تطرههاى دگرمفهومى اجتماعى و مكالمهأى بودن مضمون، ويزگگى هاى اصـلى و شاخص سبكشناسى رمان محسوب مى تركيبشدن زبانها و سبكها در يكى مجموعهُ واحد برتر، براى سبـششناسى سنتى امرى ناشناخته است؛ سبكشنـاسى سـنتى فـاقد يكى رويكـرد بـه مكـالمئ ابجـتماعى خــاص بــين زبـانهاى مـوجود در رمـان است. بــنابرايـن تـحقيقات




 در يِردة ديلرى مى منوازد.



 در اولين نوع جايگزينى، سبك از از ساير عوامي


 زبانشناسى به واحدى سبكشنانـاختى تبديل شود هماني










 الزاماً وجود دارند، اما حتى در اين گُونيانها
 زبان و گفتار فردى يك شاعر -حتى اگر اين تعريف به كويايى زبان و ع عناصر گفتار

كفتمان در رمان









 بنابراين جايگزين نمرين













 واحدى، مستقيماً خرد را در آن زبان نشان مىدهد، ماهيت سبكشنـاختى رمان از از ديد محقق بنهان میماند.
دومين نوع جايتزينى، بـ زبان نويسنده نمى پردازد، در عوض سـبكـ رمـان را
 سبكى يكى از واحدهاى فرعى موجود در رمان (كه نسبتاً مستقل از يكـديگرند) بررسى ميشورد.
















 ورا-ييرنگى (غير نمايشى) وجود ندارد.





بوده نيست.
مسائل مختلفى كه در حال حاضر در سبكشنانسى رمان مطرّ است است كاملاً و با


گفتمان در رمان هه
سبكشناسى سنتى از ترداختن مؤثر به ماهيت هنرى منحصربهفرد گفتمان در رمان با بررسى حيات خاصى كه گفتمان در رمان دارد عاجز هستند. (ززبـان شاعاعرانــهـها،
 سبكشناسى به آنها پֶرداخته و آنها را به كار گـرفته است و هــرچحنين مـجموعئ شـــردهاىعينى ســبـكـشناختى زيـر مـجمرعهُ مسباحث مـزبور (صـرف نـظر از

 بعضى از ويزگى هاى خاص و محدوديتهاى مباحث سبكشناختى سنتى را ارتباط آنها با اين جهتگيرى خاص توضيح مى دهد. كل ايـن مـباحث و و حـتى مـفاهيم فلسفى گفتمان شاعرانه كه شالودهُ مباحث مزبور محسوب مىشونـوند، بسيار محدود و ضيق هستند و نمى تواند با نثر هنرى گفتمان رمانگرا سازگار شوند.


 مفهرمپردازى گفتمان شاعرانه خواهيم بود كه سبكشنـاسى سنتى از اَن نشئت گرفته است و همهُ مباحث آن را تعيين مىكند.
 بيشتر محققان مايل به بازنگرى اساسى مفهوم زيرينايى فلسفى گفتمان شاعرانـه
 مساثل مورد بررسى خود توجه نمىكنند، آنها را نمى رشناسند و از مسائل فلسفى


 مميشگى در نحوه́ درك خود از زيان و سبكى، دليل و برهان مى آورند. آنها بيش از



مشوق تجديد نظر در مباحث بنيادين سبكشناختى در جهت صحيح است. در عين حال راه حل ديگرى براى اين معضل وجود دارد كه به مفاهيم بنيادين نيز

توجه مىكند: فقط كافى است به فنون بلاغى تو جه نماييم كه نثر هنرى را قرنها در





 شعر بيرون راند و آن را در زمرهُ اشكال كاملاً بالاغى برشمرد.


 مسئلهاى غامض (به شكل باورى جهانى) مواجه مىكند و آن مسئله اين است كه به
 اشتت رمان راكاملاُ فاقد هرگونه ارزش زيبايى شناخاختى مى اراند و از نظر او رمان فقط يكى گوننُ بلاغى غيرهنرى است، اششكل معاصر شعارهاى اخـلاقىى)؛ گـفتمان هنرى، فقط گفتمان شاعرانه (به معنايى كه در بالا بدان اشارهكرديم) است وري و و بسا ويكتور ويناگرادوفـ(V) نيز در كتاب نثر هنرى خود ديـدگاه مشَابهى را اتـخاذ
 موافقتش با تعاريف فلسفى بنيادينى كه اشیت از وارًّهايى مثل (شاعرانها) و (ابلاغى")
 مىگرفت (॥يک شاكلهُ يِيوندى)) و به اين نكته اذعان داشت ركه رمان علاوه بر عناصر

 شعر مىداندـ ديدگاهى كه اساساً اشتباه استـ رما يك حسن مسلم نيز دارد. در بطن




YAY گفتمان در رمان
هيدكاه مزبور به اين حقيقت اذعان شُده كه اصولاً و ذاتاً كل سبكشناسى معاصر و


 تسولآفرين عظيمى بر زبانشناسى و فلسفهُ زبان خواهد داشت. در اشكال بلاغى

 نشده و اهميت زيادى كه در حيات زبان دارند به درستى درى نگشتنه است، البته در



زبان اين جخنين است.


 مسالمتآميز و هم خصمانه) با گونههاى بلاغى ثويا (مثل روزنامهنگارى، گونههاى


 منحصربهفرد خود را حفظ نموده و هرگز به حد گـ كتمان بلاغى تنى تنزل نيانته است.


 خود مفهوم نيز - در مسير شكلزيرى تاريخى اش از از ارسطو تا به امروز ـ ـ به برخى
 كلامى ايدئولوزيكى مرتبط بوده است. لذا مجموعهُ كاملى از دِيدهـها واريا وراى افـق مفهومى آن باقى ماندهاند.
فلسفهٌ زبان، زبانشَناسى و سبكشُناسى (آن طور كه به دست ما رسيده است) ممگى وجود ارتباطى ساده و بىواسطه بين گوينده و زبان يكیارجه و منحصربهفرد



 متكلم به زبان مزبور.




















زبان يكثارجه متشكل از ترجمان نظرى فرايندهاى تاريخى يكــارجـهسازى و

1. monologic

گַفتمان در رمان
لمركزبخشى زبانشناختى است؛ ترجمان عوامل مركزگراى زبان. اين زبان، مقولماى
 متاطع حيات زبانشناختى خود با واقعيتهاى دگرمفهومى تقابل دارد. در عين حال
 مسسوس است و محدوديتهاى خاصى را به دگرمفهومى تحميل مـكـند. زبـان

 "زبان صحيح". زبان يكچارحهُ رايج، نظامى از هنجارهاى زبانشناختى است. اما اين هـنجارها




 دكرمفهومى رو به رشد حمايت مى مكنند.
 معناى نظامى از اشكال ابتدايى (نمادهاى زبانشناختى مانى نيست. حنين زبانى متضمن كمترين ميزان فهم در ارتباطات عملى است. زبان مورد نظر ما نظامى از مقو مالات


 ترجمان عواملى است كه در جهت انسجام و تمركزبخشى كلامى و ايــدئولوزيكى

اجتماعى- سياسى و فرهنگى رشد مىكنند.
 برطيقاى دكارتى نتوكلاسيك، دستورزبان مجرد جهانى لايبنيتز،' (ايدهُ يكى „ادستور

1. Leibniz







 وازْشناسى و روشهاى آن براى مطالعه و تدريس زبانهاى مرده ـ زبانهايـى كه در



 كلامى-ايدئولوزيك آنها را اليجاد كردواند.







 و هنگامى كه اين ردمبندى و دگرمفهومى تحقق يابد نهتنها به شـكا عـل عنصر ثابت و و



 كلامى-ايدئولوزيك، فرايندهاى بىوقفهُ تمركززدايى و جداسازى نيز ادامه مى يابند.






 زبانشناختى بيان تعيينكننده است.
 كرايشهايش) و در دگرمفهومى اجتماعى و تاريخى (نيروهانى مركزگريز وريز و ردهبندى كنتده) شركت مىكنـند.


 در حيات زبان نشان داده شود.
 مىگيرد. اين دگرمفهومى نيز مانند زبان، پديدهاى ناشنـي حال، عينى و داراى دحتوايى خاص ایر است كه بـممنزلئ بـيانى فـردى بـر آن تأكـيد


 را كه گرايش به رمان داشتند در بسترى تاريخى شكل درئ داد. وقتى شعر در حال ايفاى رسالت خود يعنى تمركزبخشى فرهنگى، ملى و سياسى جهان كلامى-ايدئولوزيى
 جشُنوارههاى محلى و نمايشهاى دلقك بازى، دگرمفهومى دلقك بد گرش مى برسيد

كه تمامى پزبانها)" و گويشها را تمسخر مىكرد. ادبيات حكايات طنز مـنظوم و






 بلكه دگرمفهومى بودكه تعمداً با اين زبان ادبى تقابل داشت. اين دگرمفهومى تقليدى تمسخرآميز بود و عليه زبانهاى رسمى زمان خاص نشانه رفته بود. خود پديدهُ دگرمفهومى، مكالمهاى شُ شلده بود.
 را در حيات زبان به وجود آورده و شكل داده بودند، اين دگرمفهومى مكالمهاى راكه


 درونزبانى بين خواستههاى فردى يا تناقضات منطقى. بهعلاوه تـاكـنون مكــالمهُ
 زبانشناختى و سبكشناختا
 زبانشناسى باقى مانده است.
 سبكشناسى، اثر ادبى راكليتى بسته و خودكفا مى انگارد كه عناصر آن نظام را تشكـيل مـيدهند و وراى خـود هـيتِ بـيان ديگـرى را در نـظر نـمـيگيرد. نـظام


 نويسنده است كه فقط شنوندگانى منفعل را وراى مرزهاى خود مفروض مید داند. در

## گفتمان در رمان

صورتى كه اثر هنرى راواٍاساخیى ' در يكى مكالمـئ خاص در نظر گيريم كه سبكى آن با ارتباط متقابلش با بقية وإياسخهاى موجود در همان مكالمــي (در كل گفتوگو ) تعيين مىكردد، سبكشناسى سنتى ابزار مناسبى براى پرداختن به خنين سبكى مكالمهاى


 مى شوند. سبكشناسى، تمامى بديدههاى سبكـشناختى را در متن تكـئويةٔ بيانى

 نمىتوانند مفاهيم سبكشناختى ضمنى خود را در ارتباط با بقية بيانها به تـحقق رسانند و مجبورند خود را فقط صرف بافت بستهشان كتند.
 كرايشهاى تمركزبخشش عظيم حيات كلامى-ايدئولوزيك اروپِيايى هستند، پيش و
 سرى يكچارچگگى| صرف، در حيات حال و گذشته زبانها، مـوجب تـمركز تـفكر
 جنبههاى گفتمان شده است كه بيرون از حوزههای متغير اجتماعى_معناشناختى آنى آن ترار گرفتهاند و يسش از هر حيز به جنبههاى آواشناختى گفتمان توجه كـرده است.



 تمركززدا بودند يا اساساً درگيرى فراوانى







 ندارد.
ناكزير همراه مسئلُّ سبكشناسى رمان، بايد به يك سرى مسائل اساسى دربارئ

 و رفتار كفتمان در يك جهان متناقضنما و حָندزبانه بيردازيم.

## كفتمان در شعر وگفتمان در رمان









 خود جلب نموده، اما مفهوم بنيادين و وسيع آنها در در همئ حوزهمهاى حيات كِيانتمان، هنوز به رسميت شناخته نشا


 عميقترين ترجمان آن در رمان متجلى گُشته است است

گَتمان در رمان هعr
در اين بخش، توجه خود را بر اشكال گوناگون و مقادير مختلف جهت گـيرى


 مى شناسد. كلمات ديگر كه بيرون از بافت كلمه هستند، فقط به مئابه كلمات خنـناى





 نمىيردازد.



 خاص، كلمه مى تواند فرديت يابد و شكل سبكـشناختى ريدا ريد اكند.












وييجیده سازند و كل وضعيت سبكشناختى آن را تحت تأثير قرار دهند.
 معنا يافته است چارْایى ندارد جز تماس و رويارويى با هزاران رشتهُ مكالمهاى بِيويا
 و مجبور است مبدل به شركت كنندمایى فعال در مكالمات اجتماعى گردد. در هـر

بيرون مىآيد. رويكرد بيان به موضوع از طريق مسيرهاى فرعى صورت نمىگيرد.








 خوردهاند ممكن است به درون انگارهٌ مزبور نيز رسوخ كند. جنين انگارها الزا الزاماً به سركوب اين عوامل نمىيردازد بلكه به عكس ممكن است آنها را فـعال و ســــس



 صنعتى ادبى در گفتار شاعرانه به معناى محدود، در (اسخن خودگو") ' به وقوع مى مييوندد)، بلكه مثل تجزيهاى پِيوستارى، در محيطى مملو از كلمات،
 مىكند تا به موضوعى خاص برسد. محيط اجتماعى كلمه، محيطى كه موضوع را
rغY كفتمان در رمان
دربرگرفته است، سطوح انگارهُ مزبور را تابناك مى نمايد.

 مماهنگ مىشود و با برخی ديگر سر ناسازگارى مى گذارد، قادر است در اين فرايند
 ماهيت انگاره در نثر هنرى و خـصوصاً در نـثر رمـانگرا بــدين صـور رت است.


 از جمله در آثار شاتوبريان و تولستوى). اين انگارهُ مكالمـهاى ممكن است در همئ


 فرجام هنرى دست پيدا كنتد.
در انگارهُ هنرى به معناى محدود آن (انگاره بـهمنزلهُ صـنعتى ادبـى)، تـمامى






 مى سبارد.

 جامعيت بكر و بــاياننآذيرى خـود مـوضوع، نـويسندهُ نــُر بــا راههـا، جـادهها و

1. Value judgment

مسيرهايى روبهروست كه ذهنيت اجتماعى در درون موضوع نهاده است. نويسندهُ نثر بـه مـوازات تـناقضات درونـى مـوجود در خـود مـوضوع، شــــاهد شـكــوفايى
 پيرامون يك موضوع با هم مخلوط مى شوند. جدل ديالكتيك موضوع با با مكــالمئ الجتماعى بيرامون آن بيوند خورده است. موضوع براى نويسندهُ نثر، نقطةُ كانونى

 حسزمينه، نمىتوان بـ ظرايف نشر هنرى نويسنده چیى برد و ظرايف مزيور بدون آن |شنيلده نمى شوندهر).
هنرمند نثر، دگرمفهومى اجتماعى بيرامون موضوعاريات را تعالى مى بخخشد و به
 مـى


 "نظر عمومى" و مانند اينها برهاند. البته جهتگيرى مكالمهاى گفتمان، پديدهاى است كه از خصوصيتهاى هر گفتمانى محسوب مى وشود. جهتگيرى طبيعى هـر گفتمان بويايى، جهتگيرى مكالمهاى است. كلمه در تمامى مسيرهاى گرناگّ گرن خود به سوى موضوع و در تمامى جهات با كلمة بيگانهاى روبهرو مى شو دو و حارها رويارويى با آن در قالب تعاملى پويا و پرتنش ندارد. فقط آدم اسطور رهاى (حضرت

 گذاشت كه هنوز به لحاظ كلامى مشروط نشده بود. گفتمان انسان تاريخى عـينى حنن مزيتى ندارد، گفتمان انسان فقط به طور مشروطو به ميزان خاصى قادر است از اين جهتگيرى درونى روگردان شود.

Tower-of-Bable . 1 متو فف شد كه كارگران زبان يكديگر را نمي فهميدند.ـم.

## گלنتمان در رمان هع

 ممين حالت تصنعى و مشروط كلمه توجه نمودهاند؛ كلمهاى كه از مكالمهـ بيرون
 تككويى اذعان شده است). دربارهُ مكالمه، صرفاً بهمنزلهُ يكى از اشكار اشكال تـركيب

 كل ساختار كلمه و تمامى لايههاى معناشنا

 نمى تواند بهمنزلةٌ كنشى مستقل، مجزا از توانايى كلمه در ايجاد مفهومى از موضوع مــورد نــظر خـود [koncipirovanie] از مـقولات ديعـر جـدا شــود. دفــــاً هـمين


 سبكشناسى ناديده گرفته شدهاند (علاوه بر اين، خصوصيات معناشناختى ويـرّة مكالمةٔ روزمره نيز مطالعه نشُده است).


 اما تمامى مكالمه گرايى درونى كلمه در همين امور خلاصه نمي نـي كلمهُ بيگانهاى روبدرو مىشود كه درون موضوعش قرار درار دارد بلكه هر كلمه به پپاسخى





 تمامى مكالمات پويا وجود دارد.

همهُ اشكال بلاغى با وجود تكگويهاى بودن ساختار نگارشى خود، نسبت به
 عنصر اصلى تشكيلدهنده: گغتمان بلاغى محسوب مبىشود.(IT) براى فن بلاغت بسيار مهم است كه ارتباط با شُنوندهُ واقعى و در نظر گرفتن او ارتباطى باشد
 جهتگيرىاى آزاد، آشكار و عينى است.
 اشكال بلاغى، توجه زبانشُناسان را به خود جلب نموده است است امـا حتى در اين موارد
 مى آورند و دربارة تأثيرات حاصل از مفاهيم و سبكهاهاى عميقتر تحقيق نكردوهاند.

 درونى هستند و شنونده را به حشم فردى مىنگرند كه منفعلانه مطالب را مى فههمد،
 معمولاً در مكالمهُ روزمره و فن بلاغت، شنونده و پاسخ او او به حساب مـى آيند،


 گفتمان شركت مىكند. علاوه بر اين، ادراكى پويا است كه گفتمان آن را يا نيرويى

 عمدتاً در سطع زبان رايج است؛ يعنى ادراكى است از دلالت خنتثاى بيان، نه مفهوم واقعى آن.



 مسير هر كلمه را به سمت موضوع مورد نظرش دشوار مى گرداند. گوينده فـقط در

## گVI گوتمان در رمان

جنين شرايطى، محيط متناقضنما كلمات بيگانه را به جاى آنكه در خود موضوع بيابد،
 است. مخاطبان همهُ بيانات، نسبت به همين بسزمينهُ فهبم ادراك شكل گُرفته است؛ پسزمينهاى كه حاوى موضوعات و ترجمانهاى عاطفى خاصى است نه بسزمينهانى

 ادراكى منفعل معناى زبانشناختى اصلاً ادراكى محسوب نمىشودي، بـلكه فـطط جنبة مجرد معنا است. اما حتى ادراك منفعل عينى تر معناى بيان نيز، يعنى ادراك










 خودكفايى معناشناختى و بيانى آن فراتر نمىروندا در حيات واقعى گفتار همئ كنشهانى عينى ادراك، بويا هسـتـند: ادراك، كـلمـئ
 ترجمانهاى عاطفى است؛ نظامى كه با پاسخخ خود يِيوندى ناگس اگستنى دارد و همواره محرك نوعى توافق يا عدم توافق است. پاسخ بهمثابه عامل محركى، تـا حـدودى


 هيجِيك بدون ديگرى امكانيذير نيست.

ينابراين ادراك فعال كه كلمئ مورد نظر رادر نظام مفهومى نويى ادغام مـىكند


 جهتگيرى او نسبت به شنونده، جهتگيرى نسبت به يكـ افق مفهومى خـاص و






 مدرك شنونده مـى سـازد.

 مكالمـهُرايی، محل رويـارويى درون مـوضوع نـيست بـلكه رويـارويى در نـظام
 ذهنىتر، روانشناسانهتر و (اغلب) تصادفى دارد كه گاه انـعطافـنذـذيرى بسـيارى از خود نشان مى دهد و گاه ماهيت جدلى تحريكآميزى به خود مى گيرد. اغلب اوقات مخصوصاً در اشكال بلاغى، اين جهت گيرى نسبت به شـنونده و مكــالمه گـرايـى درونى كلمه كه مربوط به جهت گيرى مزبور است، ممكن است كاملاً مـوضوع را
 مستقلى مى شود كه در كار خلاق كلمه بر مصداق خرد درد مدان دراخله مىكند.
 موجود در پاسخ مفروض شنونده، تفاوتهاى اسـاسى با هم دارند و تأثيرات سبكشناختى گوناگونى بر گفتمان مى گذارند؛ مىتوانـند تنگاتنغى داشته باشند كه در تجزيه و تحليل سبكـشناختى تقريباً از هم باز

گֿتمان در رمان سV
بنابراين ويزگى گفتمان تولستوى، يك مكالمهگرايى درونى آشكـار است، بــه
 تولستوى ويزگىى هاى معناشناختى و بيانى خاص آن را با زيركى درك مـى دكند. در



 دارد (بيشتر اوقات ناهماهنگى مشاهده مىشود)، در حالى كه گفتمان تـولستوى
 مىكوشد تا سِزمينئ فهيم ادراكى فعال خوانتده را خنتى و نابود كند. از اين لحاظ تولستوى وارث قرن هجدهم و خصوصاً وارث روسو محسوب مى شود. اين ميل به
 آن به بحث مىيرداخت (آه به ذهنيت معاصر بلافصل خرد او مىگرددد، البته مقصود از






 جنبههاى ثانويدٔ گفتمان تولستوى، يعنى نحاوى مكالمه گرايـى درونـى گـفتمان او وجود دارد.
در نمونههاى منتخب ما از مكالمهگرايى درونى گــتمان (مكـالمئ درونـى در مقابل مكالمهٔ مشهود كه از لحاظ تركيب نگارشى مشخص شـر شده است است، رابـطه بـا


 (نحوهُ كنار هم قرارگرفتن عناصر) با خطمشى ها باى بيرونى آن (رابطهُ سبكى با گفتمان

بيگانه) تعيين مىگردد. گويى كلمـه در مرز بين بافت خود و بافت بيگانهُ ديگرى بـ حيـات ادامه ميدهد.




 انداموار از وحدتى دگرمعفهوم استـ








 جنبههاى كفتمان جان مىيخشئد.








 لايههاى عمقى كِتمان رسوخ كنند و خود زيان و جهانبينى زبانى خاص را (شكل

## YYه كفتـان در رمان

درونى گفتمان) مكالمهاى نمايند، زمانىكه مكالمئ صـداهـا مسـتقيماً از مكـالمـهُ
 اجتماعى به نظر رسد و زمانى كه جهت گيرى كلمه در ميان بيانات بيگا
 واحد گردد.

 بيگانهاى را مفروض نمىداند. سبـى شاعرانه بر اسـاس ســنت، از هـرگونه تـعامل دوجانبه با گفتمان بيگانه و هرگونه اشاره به گفتمان بيگانه محروم است است

 اشاره به امكان وجود ديدگاههاى زيباشناختى ديغر امرى غيرعادى است. در نتيجه



 او به زيانى خاص، غيرعادى محسوب مى شـرود.
 جندمفهومى بويا او را احاطه كرده، هرگز نمى تواند با اين ارتباط و و با ارتباط با با زبان خود (به ميزانهاى مختلف) غريبه باشد، اما اين ارتباط نمى تواند جاند جايى در سبى آيك
 نثر، در خلال فرايند تبديلكردن شاعر به نويسندئد نثر




 معناآفرينى (گويى (ابدون علائم نقلقول)، از هر شكل، هر كـلمه و هـر تـرجـــمان

استفاده مىكند، يعنى بهمنزلئ ترجمان ناب و مسستقيم مـقاصدش. صـرف نـظر از „كشمكشهايى" كه شاعر در فرايند خلت ائر با كلمه داشته است، در اثر نهايى، زبان


 زبـانى خـاص و در اشكـال درونـى آن زبـان مـى بيند، درك مـىكند و دربـارماش


 همگى توانايى مفهومثردازى و گويايى يكسان داشته باشند اساساً از سبكى شاعرانه دريغ شده است.
جهان شعر، صرف نظر از تعداد تناقضات و تضادهاهاى حلنشدنى الى كه شاعر در
 تضادها و ترديدها در موضوع، تفكرات، تجارب اثر باقى مىمانند اما به خود زبان راه نمى يابند. در شعر، حتى گفتمانى كه دربـارة
 بيشنياز اصلى سبك شاعرانه به عهده گرفتن مسئوليت كليت زبان يك اثر در در




 مبدل سازد. زيان فقط از درون و در قالب فعاليتى كه برايى نيل به مقاصد وري انـ انجام
 ادبى در اختيار شاعر قرار نمىگيرد. در محدودهُ سبكى شاعرانه، هدفـمندى مستقيميم نامشروط، زبان در قوىترين حالت خود و تجلى عـينى زبـان (بـهمنزلئ واقعيت زبانشناختى محدودى از لحاظ اجتماعى و تاريخى) همگى مقى مقارن يكديگرند، امـا با


FYY كفتـان در رمان
تعقق فرديت هدفـمند سبك شاعرانه و ثبات تكگريء آن هستند (در اينجا منظور، سنخيت بخشيدن عينى نيست).
البته اين بدان معنا نيست كه دگرمفهومى يا زبان بيگانه به هيجَ وجه راهى به اثر
 دامنه خاصى از دگرمفهومى فقط در گونههاى شاعرانئ سطح „بِايِن") مثل گونههاى هجو و خندهدار و نظاير اينها امكا امكانپير استِ در در عين حالن، دگرمفهومى (زبانهاى اجتماعى-ايدئولوزيكى ديگر) در وهلهُ نخست مى تواند انـ از طريق گفتار شخصيتها


 شخصيتهاست، نه يكى از جنبههاى كلمه كه ارائهٔ تصوير هنرى را برعهده دارد. در



 زيان خود استفاده مىكند. او هرگز براى پرتوافكنى بر جهانى غريبه متوسل بـي زيانى





غريبه محك مىزند.
به سبب ييشنيازهاى نامبرده، وقتى گونههاى شاعرانه به مرز سبكشناختى (If) خود مىرسند زبان آنها اغلب تحكمآميز، جزمى و محافظه كار مى شیود و راه نفوذ






اجتماعى مملو از موضوعات سنخى خاص است كه بهلحاظ اجتماعى، محلى و محدود هستند، در حالى كه زبان شعرى كه بهطور تصنعى ساخته شود، بايد زبانى
 نويسندگان نثر روسى، علاقهُ وافرى به گويشها و و skaz نشان دادنــد، نــمادگرايـان
 بودند و حتى براى خلق چخنين زبانى، دست به تجربياتى هم زدند (مانند تلاشهاى وى. خلبنيكوف ${ }^{〔}$.
ايدهُ زبان شعر واحد، يكِّارحه و خاصى، يكان فلسفى و آرمانى سنخى گفتمان

 زبان ساير زبانها (محاوره، مشاغل، زبانهاى نثر و نظاير اينها
 بطلميوسى جهان زبانشناختى و سبكشـناختى استـت زبان هم مانند محيط زندگى واقعى كه ذهنيت هنرمند كلامى در آن به سر مـي میر مرد هيجِوقت يكبارحه نيست. يكپارچچگى زبان فقط در قالب نظام دستور زبان مجردى از

 تمامى زبانهاى زنده است. زندگى إجتماعى و صيرورت تاريخى واقعى، در درون
 ايدنولوزيكــكلامى و اعتقادى و اجتماعى فراوانى ايجاد مىنمايد. در در درون ايـن نظامهاى گوناگون (كه در عالم تجرد مشُابه هستند) عناصر زبان قرار دارند كه مملو از محتويات معناشناختى و ارزششناخنا

 نظامى بيانى، يعنى به لحاظ اشكالى كه حامل معناى زبان مزبور هستند، ردهبندى شده و دگرمفهوم است.

## گYq گفتمان در رمان

اين ردهبندى را ابتدا موجودات زندهُ خاصى بـه نـام گـونهها صـورت داد
 هدفى مشخص و به نظام تكيه گذارى كلى موجود در گونئ خاصى گره مى







 واضح است كه تفاوت ميان زبانها تنها در وازڭان آنها خـا خـا زبانهاى مزبور براى آثكار نمودن مقاصـد و عينى كردن مفهوم بردازى و ارزشيانيابى،





 تحقق مىيابند، داراى محتواى ويزَهاى مىگردند، عينى و اختصاصى مـى

 يبوند مى وخورند. درون اين ديدكاه يعنى براى متكلمان زيانهاي

 واسطه ابراز نمايند اما از بيرون، يعنى براى كسانى كه در گسترهُ مورد نظر شـركت ندارند، زبانهاى مورد نظر ممكن است موضوعات، سنخيتبخشتى و نمونهانى از رنگّ و بوى محلى تلقى شوند. در نظر آنهايى كه از بيرون نظاره گر هستند، اهدافى

كه اين زبانها را دربرگرفته مبدل به اشيايى مىشوند كه داراى مفهوم و تـرجـــمان
 خاصى را حذفـ مىكند و فرايند به كارگيرى بىقيد و شرط، هدفـمند و مسـتقيم كلمه را بغرنج مى رسازند.
اما در حال حاضر ردهبندى گونهاى و حرفهاى زبان انـان ادبى رايج فاصلئ فراوانى تا تا
 اجتماعى حاكم اغلب از لحاظ اجتماعى همگا استن است، حتى در اين مورد نيز هموراره امكان ميزان خاصى از تمايز و ردهبندى اجتماعى وجود دارد كه شا شايد در دور دههاي ديگر بسيار زياد شود. ردهبندى اجتماعى مدكن اسـت گـ گـ گاه با ردهبندى گونهاى و
 ردهبندى اجتماعى نيز بيش از هر جيز، با تفاوت هاى بين اشكا


 زبانشناختى-گويشُشناختى مجرد زبان ادبى مشترك را نقض كند. بهعلاوه همهُ جهانبينى هاى اجتماعى برجسته مى توانتد با با نمونهيردازیى عينى خاص خود از امكانات هدفمند زانان بهرهبردارى نمايند.گرايشهای مای متعلدد (هنرى و غير هنرى)، محافل، نشريات، روزنامههاى خاص، حتى آثار ادبى برجسته و افراد
 كلمات و شكل هاى زبان را با مقاصد و تكيههاى خاص راصشان، جذا و در اين روند تا حدودى كلمات و اشكال مزبور را از ساير گرايشها، دستهها، آثار هنرى و هنرمندان بيگانه سازندي
 خود آن دسته از جنبههاى زبان را تغيير دهد كه تحت تأثير محركهاى معناشناختى و بيانى آن هستند، و ظرايف معناشناختى خاص و نحاوى ارزشى ويزهاهى را بر آنها القا نمايد (گاه براى مدتى مديد و گروهى كثير ) و بدينترتيب مى توانـي
 همهٔ نسلها در هر سطح اجتماعى كه باشند، در همهُ مـقاطع تـاريخى خـاص

FAI گفتمان در رمان

 اجتماعى، مؤسسهُ آموزشى و بقيئ عوامل ردهبندى بستگى دارند (زبان دانشَجوى آموزشگاه نظامى، دانشآموز دبيرستان و دانشآموزان مدارس حرفهاى از يكديگر









 روشهاى نكوهش و ستايش خاص خود بازنمايى مىكند. شعر، „اروزها) را در زبان

 لحاظ مكالمهاى در قالب مكالماتى حلناشدنى در تقابل با يكديگر قرار مىدهد. بنابراين زبان، در همهُ مقاطع خاص حيات تان تاريخى خودي، سرايا دگرمفهوم است.
 كذشته، تناقضات بـن دورههاى مختلف زمان گــشتهه، تـناقضات بـين گـروههاى اجتماعى-ايدئولوزيك مختلف موجود در زمان حـالل، بـين گـرايشهــائ، مكـاتب،

 اجتماعى جديدى را خلّ مىنمايند.
هر يك از اين زبانهاى (ادگرمفهوم) نـيـازمند روششـينـناسى بسـيار مـتفاوت از

[^14]


 گوناگون فزاوانى يكديگر را قطع مى



 اما در واقع گستره مشتركى وجود














 زبانها را به كار كيرد.



گAr كفتمان در رمان
نشـانههاى زبـانشناختى (رنگـ و آب وازگــنـى، فـحاوى مـعناشناختى و جــز آن)




 مفهرمثردازى ويزَهاى كه مقصود خاصى بر آنها اعمال كرده است، نمى توان فهيميد
و برربـى كرد.





 رهنمون شده و با آن بافت رقم خورده است.




 يكديگر و به شكل مكالمهاى يافت. كل اين مسئله مبتنى بر اين حقيقت است كـ اس اين








اجتماعى كه دربرمىگيرد وسيع تر گردد و متعاقباً هر قدر عامل اجتماعى كه موجب
 (نمادهاى زبانشناختى) كه در نتيجهُ فعاليت عامل اجتماعى مزيور در در زبان به جاى

 مانند اينها) كه امكان بحث دربارء گويشهاى اجتماعى خاص را براى ما فـراهـم مى آَورند.
در نتيجهُ فعاليت تمامى عوامل ردهبندى، در زبان به هيجِ وجه كلمه و شكــل

 موجود در خود، نظام مجردى از اشكال هنجارى نيست، بلكه يك بينش دگرمفهوم عينى از جهان است. همئ كلمات، رنگـ وبويى از يكى حرفه، گونه، گرايش، حزب، انر خاص، شخص خاص، نسل، گروه سنى، روز و ساعت را دارند. هر كلمه، رنگـ و ور بوى بافت و بافتهايى را دارد كه زندگى اجتماعى خود را را در آن ستریى كرده است؛ مقاصد، همهُ كلمات و اشكال را اشغال كردمانـد. در كـلمه، وجــود فـا فـحاوى بـافتى

 باور دگرمفهوم، در مرز بين خود فرد و ديگرى قرار مىگيرد. نيمى از كلمه در زبان،
 دهل، به متناسبسازى زبان بردازدد و آن را با مقاصد معناشي دهد، زبان مزبور (امال او) مى


 كلمات نيز با سهولت يكسان به تصاحب هر كس درنمى آيند، تسليم اين مـصادره نمىشوند و به مايملك خصوصى تبـديل نمى گردند. بسيارى سرسختانه مقاومت مىنمايند، بعضى بيگانه باقى مىمانند و از دهان كسى كه آنها را تصاحب به زبان مىآورد، غريبه مىنمايند و نمىتوانند در بافت گوينده ادغـام شـوند و از

بانت بيرون مىمانند. گويى با وجود ميل گوينده، خود را در علاينم نـقلقول قـرار


 بك فرد، فرايندى بيحچيده و دشوار است.
ما تاكنون وحدت مجرد زيانيان


 كريشششناختى مطابقت دارد (مثل گُونهاي

 حدودى در تصرف زبان ادبى درآيند.









 زبان ادبى ملي مردمى كه صاحب





يكديغر ارتباط برقرار كردماند و يكديغر را به رسميت مى شناسند (نقط يكى از از اين
 ماهيت منحصربهفرد روششناسي در زيانيان ادبى استي.










 تعيين شُده بِيندارد.











 (اسناده). ممئ اينها حتى از ديدكاه علائم اجتماعى-كُويششناختى مجرد، زبانهانى

YAY گیتمان در رمان
متفاوتى محسوب مىشوند. اما در ابتدا اين زبانها در ذهنيت زبانشناختى يك فرد




 با آغاز احياى متقابل و سرنوشتساز زبانها در در ذهنيت فرد روستايـي مورد به محض روشن شدن اين حقيقت براى او كه زبانهاى مزبور نهتنها تعدادى زيــانـان





 خاص و دنياى صاحبمنصبان محلى، زبان و دنياى جديد كارگّانى ونى كه به تازگى


 دكرمفهومى عميقتر و متنوعترى برخورد مىكند؛ هر نوع مطالعهُ زيربنايى حيات ونيات سبكشناختى كلمه بايد با همين حقيقت بنيادين آغاز گردد. ماهيت دگرمفهريومى كـي
 مذكور به كار میىنددى، حيات سبكشناختى عينى كلمه را رقم مىزنند. شاعر تا زمانى شاعر محسوب میش


 خودش امرى مفروض است، او بايد در قبال هر يكـ از جنبههاى زبانش به يكا وراندازه هاسخگگ باشد و در عين حال همهٔ آنها را فقط و فقط تابع مقاصد خود نمايد. هر


 ردهبندىهاى زبان و تنوعات گِتارى آن وجود ندارد، جٍه رسد به تـنوعات زات زبـانى

موجود در زبان.
شاعر براى دستيابى به اين هدف، كلمه را الز مقاصد ديگران تهى منىنمايد و فقط




 شاعر)، جهان بينى (مگر جهانبينى واحد و يكچارحئ شاعر)، انگارء سنخیى و فردى


 فراموشى سِيارد: زبان فقط حيات خود را را در بافتهاى شاعرانه مىتو راند اند به ياد آورد (درعين حال، در جنين بافتهايى يادآورى گذشتههاى عينى نيز ممكن استا
 آنها در گفتمان شاعرانه بايد تعمداً نشان داده شـود. امـا بـافتـها واى مـزبور كـاملاً
 زبانشناختى، يا غيرشخصى هستند يا دستى وري وراى آنها هيج ويزگى زيانشنا
 سيماى زبـانشناختى اجـتماعى سـنـخى (شــخصيت مـحتمل راوى) از وراى ايـن بافتها سرك نمىكشد. يك حهره در همه جـا حـضور دارد: چـهرهٌ زبـانشناختى نويسنده كه كفالت تمامى كلمات بافت را بر عهده دارد، گويى همهُ كلمات مزبور

1. Lethe: در اسططر رهای يبرنان و روم، رودى در برزخ است كـه هـركس از آن بـنوشد دجـار
فراموشـى خواهد شُد.ـم.
rA9. گفتمان در رمان


 بافتهاى اجتماعى دگرمفهوم احساس نمى رشود. علاوه بر اين، حتى فعاليت نماد


 نمادها در اثر، غيرممكين مى
 برقرارى ارتباطى بىواسطه بين تمامى جنبهه هاى نظام تكيه كذارى در كـل اثـر (بـا نزديكترين وحدتهاى ضرياهنگى)، عوالم اجتماعى گفتار و افرادى را را كه در كلمه

 خدمت تقويت، تكيه گذارى و حتى تحقق وحدت و و كيفيت كاملاً بستهُ ظاهر سبـى شاعرانه و ظاهر زبان يكيارحهالى است كه سبكى مزبور مبنا قرار مىدهد.


 دورههاى بسيار نادر شعرى مشاهده مىگردند؛ دورْها وهايى كه شعر هنوز از از محدوده



 طرز كار شاعر اين گونه استا رمان رماننويس كه با بانثر سر و و كار دارد (و تقريباً تمامى


 آنها به تعامل مىیيردازد). در واقع او سبكى اثر خود را الز درون اين ردمبندى زبان،

 نويسندهُ نثر به حالايش كلماتى نمى بردازد كه دارای مقاصد و تكيـهـهاى بـيگانه
 زبانى و ادا و اطوارهاى گفتارى (شخصيت_راوى وهاى بالقوه) را حذف نمى نـيكند كه از از
 اصلى اثرش (يعنى مركز اصلى مقاصد شخصى خودش) قرار دارند.
 نمونهيردازىهاى معناشناختى نهايى او آرايش مىدهد. برخى از جــنـههاى زبـانـ، مقاصد معناشناختى و بيانى نو يسنده را مستقيماً و بدون واسطه ارائه مى دهند (مثلاً











 مبدل به نظام هنرى منحصربهفردى مـى سازآرايى مىنمايد.





گq)
نمايد و درعين حال آن را به خدمت تمامى مقاصد خود درآورد. به يك زبان خاص سخن نمىگويد (زبانى كه به مقادير گوناگون از آن فاصله مىگيرد) اما گويى او به

 نويسندهُ نثر در مقام رماننويس، مقي


 ديگران هستند و آنها را وادار مىكند به خدمت مقاصد جديد خودش دري درآيند و به


 تحققيافته بائند.
در سبك رمان، موضعگيرى كلمه در ميان بيانات و زبانهاى ديگايران و تمامى

 سازمانيافته درمى آورند. ويزگى شاخص گُونهُ رمان نيز همين است است
 سبكشناسى جامعهشناختى باشد. مكالمه گرايى اجتماعى درونى گفتمان رمانگرا، بايد بـافت اجـتماعى عـينى گـفتمان را بـهمنزلهُ عـامل تـعيينكنتدهُ كــل ســاختار

 اجتماعى در تمامى جنبههاى گفتمان - چجه (محتوايیى" و چه (اصورى) ـ طنينانداز

تحول رمان، با تعميق مفهوم مكالمهاى، توسيع گستره و ازدياد دقتنظر محقى مى شود. تعداد بسيار قليلى عناصر سخت ("احقايق بسيار محكمي") باقى مى مانند كه جذب مكالمه نمى شوند. مكالمه به عميقترين سطوح مولكولى و نهايتاً زير اتمى راه مى يابد.

البته حتى كـلمهُ شـاعرانـه نــيز مـاهيت اجـتماعى دارد امـا اشكــال شـاعرانـه،

 رمانگرا با نهايت ظرافت، جزئىترين تغييرات و نوسانات محيط اجتماعى را ثبت مىنمايد و به علاوه در خلال اين كار، محيط اجتماعى را نيز بهمنزلهُ يكى كليت با

 رمان، صداهاى اجتماعى و تاريخى موجود در زبان و تمامى كلمات و اشكاللى كه

 نويسنده در ميان دكرمفهومى زمانهاش است.

## دترمفهومى در رمان

اشكال تركيب نگارشى به كارگيرى و سازماندهى دگرمفهومى در رمان، كه طى مدت



 مى يردازيم كه در بيشتر انواع رمان متداول هستنـد.
 دكرمفهومى عرضه مىنمايد كه هم به لحاظ ظاهرى بسبار بويا و هم بـ به لـا لحا بسبار پرمحتواست. نمونههاى كلاسيك اين نوع رمان در انگُلستان آثار فيلدينگ، اسمولت، استرن، ديكنز، تكرى و ديگران و در آلمان آثار هيبِل و ران بِّ بِّ هستند.





گُتـان در رمان
مىشوند. بر اساس موضوع بازنمايـشـده، خط سير داسـتان، نـخـست بـه روشـي
 اشكال خاص معاهدات پارلمانى يا معاهدات دربـارى يـا اشكـال مـو رد اسـا اسـتفاده




 سبكـيردازى مربوط به ساير ردههاى زبان راكه اغلب به شـكل تقليدى تمسخرآميز
 آرمانى) كه مستقيماً (بدون هيجِ انكسارى) مقاصد معناشنانتاختى و ارزششـشـناختى







 اوقات، ديدگاهى رياكارانه الست).
 ايستا نيست بلكه همواره در حال حركت و و نوساني داراى ضرباهنگ نيز هست). نويسنده گاه به شدت و گاه باه با ملايمت به اغراق درباره

 تقريباً نامحسوس با آن مىگيرد. حتى برخى اوقات آن را مستقيماً وادار بـر به انعكاس
 خود را با ديدگاه رايج بياميزد. در نتيجهٔ حنين ييوندى، جنبههاى زيان رايج كـه در








 زبانهايى كه ذكر كرديم و هم








 منطقة خيابان هارلى ${ }^{\text {و }}$ ميدان كونديش





1. Little Dorrit
2. Harley
3. Cavendish
4. Merdle

دقيقاً درباره شغل آقاى مردل جیزى نمى دانست، جز ايـنكه شـغلى بســيار پولساز بود، همه در تمامى مناسبتها او سخن مىگتتند و حرفئ او آخرين و جديدترين تفسير فرهيخته از حكايت شتر و سوراخ سوزن محسوب مىشد كه بايد بى جحون و چرا بذيرفته شود [ فصل اول، بخش سى و دو].

بخشى كه به شكل ايرانـيكى نـوشته شــده، نــــاندهندهُ سـبـكـريردازى تـقليدى


 (و متعاقباً با سبكى متفاوت) ــ مفهوم تقليدى تمسخخرآميز تشريفاتى بودن كارهاى

 مناسبتهاى رسمى با اين عبارات دربارئ شغل او سخن مى گفتنده).). بدين ترتيب گفتار ديگرى به شكلى مخفى به گفتمان نويسنده (داستان) افزوده مى شود، يعنى بدون هيجيكى از نشانههاى صورى كه معمولاً همراه حنين گفتارها هايى خواه مستقيم خواه غيرمستقيم مى آيند. اما اين گفتار، فقط گفتار ديگرى به هـيمان ॥زبان॥) نيست؛ بلكه بيان ديگرى به زبانى است كه براى شخص نويسنده نـيز زبـان ديگر محسوب مىشود؛ يعنى به زبان باستانى-نماى گونههاى خطانى مراسم رسمى فريبكارانه.
(Y) به فاصلهُ يكى دو روز، در همه جاى شا شهر اعلام شد كه جه جناب مستطاب
 عضويت دفتر اطناب برگزيده شده و نزد همهٔ معتقدان راستين، اين امر امر محرز

 بزرگوار و ارجمند به آن تاجر سرشنـاس عطاكردها است و همواره با يل در يكى

كشور تجارى مسغمّ... و عـباراتـى از ايـن دست. لذا در يـرتو ايـن نشــانهُ قدرشناسى حكومت، بانكى تحسينبرانگيز و همهُ تعهدات تحسينبرانگـيز ديگر كه او آنها را حمايت و حָشتيبانى مىكرده، به راه خود ادامه دادند و و از پلكان ترقى بالا رفتند. همه با تعجب و چششمانى گشُاده به خيابان هان ميدان كونديش مى آمدند كه فقط خانهاى را از نزديك بيبيند كه اين اعجوبئ كمنظير در آن زندگى مىكرد [ فصل دوم، بخش دوازدهم].

در اين بخش، در قسمت ايرانيك گفتار شخص ديگر، آشُكارا بـه زبـانى ديگـر (رسمى-تشريفاتى) در شكل گفتمان غيرمستقيم ارائه گرديده است. اما پيرامون آم آن را را گفتار مخفى براكندهُ ديگرى (به همان زبان رسمى-تشريفاتى) فراگرفته است كه راه


 برانگيزه مؤيد قطعى اين امر است كه مطالب مزبور متعلق به گفتار ديگـرى است. البته اين لقب متعلق به نويسنده نيست بلكه به همان (انظر عمومى)" تعلت دارد كه دربارءٔكار و كسب چرطمطراق مردل، هياهو به با برده است.




 داده شده بودند. واى، اين مردل عجب انسان تحسين بران برانگيزى است، عجب

 [ نصل سوم، بخشَ دوازدهمم].


ray گفتمان در رمان
شكل گفتار مخفى شخص ديگر (بخش ايرانيك). در اينجا نكتهٔ اصلى برملاكردن


 نويسنده كه آشَكارا در محدو دهُ جملهاى ساده به وقوع بيوسته، با بِردهبردارى از گْتار

 افشاگر نهايى جمله برجسته گرديده استي
ما با نمونهاى از ساختار پيوندى مواجه هستيم كه سبكى دوگانه و تكـيـههايى دوگانه دارد.




 تقسيمبندى صداها و زبانها، در محدودهُ كليت نحوى واحد و اغلب در مـحدروده
 همزمان به دو زبان و دو مجموعهٔ اعتقادى تعلق دارد كه در يكى سـاختار پـيـيوندى يكديگر را قطع مىكنتد و سبس كلمه، دو مفهوم متناقضنما و دو آهنگ گونا روناگون
 سبك رمان اهميت فراوانى دارند.(1)
(Y) اما آقاى تايت بارناكل' مردى رازدار و لذا وزين بود [ فصل دوم، بخش
دوازدهم].



[^15]
 مزبور در نظام عقيدتى فردى شخصيتهاى داستان نويسنده يا آراى عمومى وجود دارد.





 حتى كاملاً تجسم مادى مى يابد.
 شخص ديغرى غالب است (كتـار افراد واقعى، يا اغلب يكى صداى جمعى)(م).




 همه او راكُرانقدرترين شخخصيتى مى دانستند كه ها با به عـرصئ وجـرد نـهاده
است [نصل دوم، بخشّ سيزدهم].




 و ترديدى نسبت به اين امر نداشته است.

## ك99 49 كفتمان در رمان

(9) آقاى مردل، اين انسان برجستهُ بزرگ و مايئ افتخار ملى، به حـيشـرفت چشمغير خود ادامه ميداد. همڭان بر اين نكته اذعان داشتيند كه رو روا نيست
 مردم انجام داده است، فردى عامى باقى بماند و همـه با با اطمينان از اعطاى مقام و عنوان بارونت به مردل سخن مىگفتند. مكرر سخن از اعطاى مقام


در اينجا نيز شاهد همان اتفاق نظر تصنعى با آراى رياكارانهُ عمومى و مرسوم


 نشانگر تصديق واقعيتى عينى و كاملاُ قطعى به جاى نظرى فـردى است. عـبـارت وصفى (شخصى كه خدمت تحسينبرانگيز... را براى مردم انجام داده است)، كاملاً در جهت آراى عمومى است و همان ستايشهاى رسمى را تكرار مىكند، امـا اما عبارت بيرو متصل به اين ستايشها (ادر آوردن آن همه پول در جامعهه|) كلمات شخص

 ساختار پيوندى خاص مواجه هستيم كه در آن، عبارت بیيرو، گفتار مستقيم نويسنده است و عبارت پايه، گفتار شخص ديگرى است. عبارات بيرو و پايه در نـظامهاى مفهومى معتاشناختى و ارزششناختى متفاوتى ساختى ر اخته شدهاند. كل اين قسمت از سلسله وقايع رمان كه پيرامون مردل و وابستگان اوران اوست، به


 كفتارهاى ضيافتها يا سبك حماسى برتر يا سبكـ كتاب مeدس انجام گرفته است.
 رمان، مخصوصاً بنكز ' عاقل را نيز آلوده كرده است و او را بر آن مـيدارد كـهـ كـل

[^16]دارايىاش راــد دارايى خود و دارايیى دوريت كوچولو راــد در تجارتهاى دروغـين مردل سرمايه گذارى كند.

 عبارات استفاده كند: فهميدهترين و برجستهترين هيئتمنصفهاى كه تاري تاكنون

 تدبير و حيلهُ حرفهاى كه با خباثت دست وآويز قرار داده شود، تأثيرى بر آنها نخواهد گذاشت (او قصد داشت سخنانت را اينطور، خطاب به آنها آناز كند). لذا گفت كه من هم مى آيم و تا وقتى كه دوستم در سـاختمان است، من
 روسى به اشتباه، بخش بانزدهم ذكر شده است، مترجم نخست].

در اين قسمت نمونئ واضحى از سـاختار بيوندى وجود دارد، در شكــل گـفتار
 است: (رإر نمى توانست بى مقدمه فريبكارىهاى خود اري را الز سر گيرد....هيئت منصفه....
 مبسوط نيز هست كه به موضوع گفتار نويسنده، يعنى ॥هيئت منصفها" افزوده شده



 حقيقت صحه مى گذارد كه فريفتن جنين هيئتمنصفهُ برجستهاى امرى غير ممكن خواهد بود.
(^) بدينترتيب طبقهُ اجتماعى خانم مردل بايد از او كه زنى آلامد و خوش مسلك بود و قربانى جفاكارىهاى آدمى سنگدل و هرزهگشته بود، به خاطر

طبقُ اجتماعىاش دفاع مىنمود (جراكه لحظهأى كه وضعيت مالى آقـاى مردل برملا مى گشت، از فرق سر تا نوك بايش افشا مىشد) [فـصل دوم، بخش سىوسه].

























يكِارجه را مبناى خود قرار مىدهد (يعنى تنوع گفتارى مزبور، نيازمند داشتن دانشى
 حیزى نيست مگر همين وجه مسجرد درك عـينى و فـعال (بـه لحـاظ مكــاللمهاى)
 در آثار اسلافـ ديكنز، يعنى فيلدينگ، اسمولـي خندهدار انگليسى محسوب مـى سطوح و گونههاى مختلف زبان ادبى مشاهده مى شـود. اما در اين آَّار فاصلةُ بـين


 (مخصوصاً در آثار استرن) به عميقترين سطوح تفكر ادبى و ايدئولوريكـ رسـون كرداند و در نتيجه تقليد تمسخرآميزى از ساختار منطقى و بيانى همئ كفتمانهان انى


 در آثار فيلدينگ، اسمولت و استرن ايفا مىكند (از رمان سبكـ ريحاردسون در در آثار دو نويسندهُ نخست و تقريباً از تمامى انواع مختلف رمان آن زار زمان دران در آثار استرن،


 مى گردد و وسيلهاى براى انحرافـ و انكسار مقاصد جديد نويسنده مى شوود.

 انواع رمان، دقيقاً بههنگام همين تخريب تقليدى تمسخرآميز عوالم رمانگراى بيشين به وجود آمده است. اين امر دربارهٌ آثار سروانتس، مندو سا '، گريملس هاوزن، رابله، لوساز و بسيارى نويسندگان ديگر صادق است.

در آثار رابلل كه تأثير بسيار زيادى بر كل نثر رمانگا (مخصوصاً بر رمان ختدهدار) داشت، برخوردى تقليدى تمسخرآميز با تقريباً تمامى اشكا

 جايى كه مبدل به تقليد تمسخرآميز فرايند مفهو مرحردازى هر حيزى

 كلمات و جنبههايى را كه بهوضوح داراى تكيه هستند (مثل بيشبينى و نظاير اينها) به حد پو جیى تنزل مىدهد. دور شدن از زبان (البته با استفاده از خود
 (همه جديتهاى (اوزين)") كه ممكن اسـت در گفتمان ايدئولوزيكـ رعايت شود و

 مشاهده مىشوند. اما در آثار رابله حقيقتى كه بتواند با حنين كذبى مقابلـه كند تقريباً
 خود نمىيابد بلكه فقط در تكيههاى تقليدى تمسخرآميز و نقابي مى شود كه كذب مزبور در آنها حضور دارد. حقيقت با تنزل دادن كذب بـ به سـطـ





 تاريخحهٔ مهمترين خطرط تحول سبكشناختى در رمان اروپايى محسوب شود.
 زدوخوردهايى هست: راستش را بخواهيد يوريكى ذاتاً از متانت متنفر بود و
 وقت نياز، به مدت چچند روز يا چچند هفته باوقارترين و جلـى ترين انسـان
 مخالفت با آن مى برداخت به طورى كه كويى متانت را بوششى براى جهل يا نابخردى مىدانست و لذا هر گاه به اين مقوله برمى پنهانى و مخخفى بود امانش تمىیداد.

 مى آيد جون بسيار زيرك است. يوريكى كاملاً بر اين باور بود كه تعداد مردم
 كشيده بيشتر از كسانى است كه جيببرها و دلهدزدها طـى مدت هفت ساد
 خطرى وجود ندارد مغر به ضرر خود متانت، چون جوهره آن آن تدبير و در

 عبارت ديگر، متانت با همدُ ادعاهايش نهتنها از آن زرنگگى الى كه فرانسوىهـا

 تعريف مىكرد و با جسارت فراوان مى گفت: شا يسته است اين تعريفـ بـا حروفى از طلا نوشته شود [باختين از مأخذ خود ذكرى به ميان نياورده اما
 نخست].

سروانتس به رابله نزديك است و از برخى لحاظ در تأثيرگذارى سرنوشتساز بر
 كاملاً تحت تأثير روحيهُ سروانتس است. تصادفى نيست كه همين يوريك در بستر مرگى، كلمات سانجِو پانزا را بازگو مى ركند. با آن كه برخورد نويسندگان رمانهاى خندهدار آلمانى مثّل هييل و مــخصوصاً

## F*Q F Kفتمان در رمان

رالن يل، با زبان و ردهبندى آن (گونهایى، حرفهاى و ساير ردهها) اساساً مانند برخورد
 مسئلةٔ فلسفى ناب ارتقا مى يابد كه همانا احتمال وجود گُتار ادبى و ايدئولوزيكى بهخودى خودش، بازى بين مقصود و سطوح عينى اساساً گونهاى و ايدئولوزيكى زبان ادبى را به چسزمينه مى اند (كافى است همين امر را با نظريههاى زيبايى شناختى زا زان بل (ri).).مقايسه كنيد
بنابراين ردهبندى زبان ادبى و تنوع گفتارى آن، پيشنيازى ضروري برا براى سبكـ




 بيانى واقعى او را در دل اين زبانها كنترل مىنمايد. البته اين بـازى بـا زبـانـانها

 در رمان خندمدار، تلفيت دگرمفهومى و به كارگيرى سـبـشـناختى آن داراى دو ويزگى شاخص است:


 روزمره (زبان شايعات، خرگويىهاى اجتماعى، زبان بيشخدمتهاريا وريا و نظاير اينها.
 شدهاند. در عين حال زبانهاى مزيور در بيشتر مر موارد، در زبان افراد معينى (قهرمانان
 كشتهاند و با ناديده گرفتن مرزهاى صورى دقيت، لابهلاى گتتمان مستقيم نويسنده

قرار مى
r. هنگامى كه زبانها و نظامهاى اعتقادى اجتماعى-ايدئولوزيكى تلفيقى براى

انكسار مقاصد نويسنده به كار گرفته مىشوند، بهمنزلهُ مقولاتى كاذب، رياكارانـه، طمعكارانه، محدود، عقلانيتگارى كوتهنظرانه و نـامناسب بـراى واقـا
 رسميت شناخته شدهُ غالبك كه تحكمآميز و ارتجاعى نيز هستند؛ (در زندگى واقعى)
 است، اشكال مختلف و درجات گوناگون سبكـبردازى تقليدى تمسخرآميز زبانهاى


 ترحمانگيز و هم در ترجمانهاى اححساساتى)(Tr)، يعنى اين سبكـيردازی خــود را

بين اين شُكل خندهدار تـلفيق و ســازماندهى دگـرمفهومى در رمـان و الشكــال ديگرى كه از نويسنـدهاى مجسم و واقعاً فرضى (گفتار مكـتوب) يــا راوى (گـفتار شفاهى) استفاده مىكنند تفاوتى اساسىى وجود دارد.

 شعـــردى تـركيب نگـارشى است كـه بـاعث تـقويت رونـد كـلى نسـبيتگرايـى، عينيتبخشى و تقليد تمسخرآميز اشكال و گونههاى ادبى مى گردرد.

 ارزش-داورىها و آهنگیهاى خاص در اثر تلفيق مىشوند (॥خاص") هـم از لحـاظ نويسنده و گفتمان مستقيم وافعى او و هم از لحاظ روايت و زبان ادبىى ((طبيعى)") اهميت كاملاً متفاوتى بيدا مىكنند.
اين ويزگى يعنى فاصله گرفتن نويسنده يا راوى فرضى از نويسندهُ واقعى و از انتظارات ادبى متعارف، ممكن است به ميزانهاى گونا گونى رخن دهد و احتمار احمال دارد از لحاظ كيفى نيز متفاوت باشد. اما در همهُ موارد، نويسنده از نظا نظام اعتقادى خاصى
 ديگرى تعلق دارد، استفاده مىكند، حون اين نگرش بسيار ثمربخش است و مـى تواند
F.Y كفتمان در رمان
 هجديدى از آن را آشكار سازد) و از سوى ديخر، با روشى نو افق آن ادبى (امورد انتظار) را روشن كند؛ افقى كه جزئيات داستان راوى در مeايسئه با آن قابل فهم استر است
 موضوعات و بيرنگهايى برگزيد (به عبارت بهتر، آفريد) كه بهطور سنتى شاعرانه

 همسطح راويان سه بشت عقبترى است كه از قول آنها قصههايش را را مـى

 شاعرانئ سنتى را از بين مىيرد. ثمربخشى كيفيت غيرتخيلى در ديدگاه بلكين فقط مبتنى بر همين درك نكردن ترحمانگيزى هاى شاعرانيانه است.




 آثار رميزوف (شفاهى و مكتوب) و وجودِ همهُ زبانهاى روايى گوناگون خود (ادبى، حرفهاى،



| 1. Belkin | 2. Mistress into Maid |
| :--- | :--- |
| 3. Dances of Death | 4. Coffinmaker |
| 5. Maxim Maximych | 6. A Hero of our Time |
| 7. Rudi Panko | 8. Overcoat |
| 9. Melnikov-Pechersky | 10. Mamin-Sibiryak |
| 11. Leskov | 12. Remizov |
| 13. Zamyatin |  |

ايدئولوزيك محدودى معرفى مىكنتد كه در تقابل با انتظارات ادبى و ديدگاههايى ريّ
 دليل همين محدوديت و ويزگى، ثمربخش هستند.
گفتار حنين راويانى همواره گفتار شخصى ديگر است (در مـقايسه بـا گـفتمان
 نوع خاصى از زبان ادبى است كه با زبان راوى مغايرت ديا دار دارد).

 انحراف مقاصد نويسنده. نويسنده خود و ديدگاه خود را نهتنها با تأثيرش بر راوى، گفتار و زبان او (كه تا تا

 تفاوت داردـ نيز آشكار مىكند. وراى داستان راوى، داستان دومى خوانده مىشود كه داستان نويسنده است. او به مخاطب خود دربارهُ راوى و چِگونگى روايت قصه و نيز دربارهٔ شخص راوى مى

 داستان (البته به روشى انكسار بافته) سخن مىگويد. شخص راوى با كفتمان خود و

 داستان و شخصيت راوى نيز بیى مى بريم كه در فرايند گفتن داستانش برمانلا مى مشود.

 همانطور كه اشاره شد، داستان راوى يا يا نويسندهُ فرضى، در در برابر پسزمينهُ زبان
 آكاهانه با اين زبان متعارف و نظام اعتقادى آن دارد، در مقابل آنها قرار داده داده مى دشود
 ارزيابى ديگُر و تقابل تكيهاى با تكـيهُ ديگـر (يـعنى ايـن دو، بـهمنزلئه دو بـديدئ

## كفتتان در رمان 4+9

زبانشناختى مجرد با هم در تباين نيستند). اين تعامل و تنش مكالمهام بين بين دو زبان و دو نظام اعتقادى به مقاصد نويسنده الجازه مى دهد به نحوى تحقق يا يابند كه بتوان
 رارى يا زبان ادبى متعارفى يافت كه خود داس داستان با آن در تقابل است (اگرحیه ممكن الست يك داستان خاص به زبان خاصى قرابت بيشترى داشته باشد) بلكه نويسنده براى اجتناب از تسليم كامل خود به هر يك از اين دو زبان، گاه يكـ زيان ريان را به كار

 يك شخص ثالث در منازعهُ بين دو نفر (اگرجه خود اين شخر تمايلات سونگرانهاى داشته باشد). وجود تمامى اشكالى كه راوى يا نويسندهُ فرضى دارند، تا حدودى نشاندهنـدهُ




 ديگرى هستمه" به زبان خود را داشْته باشد. در همةُ اين اشكال (در داستان راوى، داستان نويسندهُ فرضى يا داستان استان يكى از
 آنها نيز مانند رمان خندهدار، فاصلههاى مختلفى ميان جنبههاى برج درجستهُ زبان راوى

 شكل ديغر تلفيق و ســازماندهى دگـرمفهومى در رمــان، زبـان شــخصيتهانـان

 لحاظ كلامى و معناشناختى، مقولداى خودمـختار است. گفتار هر شخصيت، نظام عقيدتى خود را دارد جون هر يك از آنها، گفتار شخصى ديگر و به زبان شخصى ديگر هستند. بدينترتيب ممكن است مقاصد نـويسنده را نـيز مـنحرف نــمايند و

متعاقباً احتمال دارد تا حدودى مبدل به زبان ثانويهاى بـراى نـويسنده شـوند. بــه علاوه، گفتار شخصيتها تقريباً همواره گفتار نويسنده را (گاه بهشدت) تحان تحت تأثير خود قرار مىدهد، آن را با كلمات شخص ديگر دير مى آميزد (يعنى گفتار شخصيتى كه به شكل گفتار مخفى فردى ديگر در نظر گرفته مىشود) و بدينترتيب ردمبندى و





 و تنوع گفتارى عميت آن را برملا ساخت كه وارد طرح سبكشده و عامل تعيينكنندهُ آن است.
بنابراين زبان و سبك رمانهاى تورگنوفـ ظاهراً تكـزبانه و خـالص است امـا الــا

 تأكيدهايى شده است كه شخصيتها وارد زبان كردهاند. اين بخشه هاى زبان، متقابلاً تحت تأثير معاصد و ردمبندىهاى متناقضنما قرار گرفتهاند. كلمات، گفتهها، عبارات،

 منحرف مىكنند. در واقع، فواصل متفاوتى بين نويسنده و جنبهدهاى مختلف زبانش

 معناشناخنىاش به مقادير مختلف حس مىشود. در آثار تورگنوف دگرمفهومى و ردمبندى زبان از اصلى ترين عوامل سبك محسوب مى شوند و و بـ به سازآرايى حقيقت
 نويسنده و ذهنيت او بهمنزلهُ نويسنده به مقولاتى نسبى مبدل مىگريدد.

1. Authorial truth

FII كفتمان در رمان
در آثار تورگنوف، دگرمفهومى اجتماعى نخست به شكـل گـفتارهاى مسـتقيم
 اين دكرمفهومى در سرتاسر گفتار نويسنده پپاكنده شده است كه شخصصيتها را را در


 ر آن دسته شاخصههاى بيانى ديگُران كه به گفتار نويسنده تعدى مى نمايند (حذف به قرينهها، تِرسشها و علائم ندا) تشكيل مى شو د. قلمرو شخصيت، عرصه فعاليت




 در اين قسمت به جند نمونه از دگرمفهومى هاى پراكنده در رمان تورگنوف اشاره مىكنيم.(TF)
(1) نامش نيكولایى پترويج كيرسانوف ' است. حـدود شـانزده كـيلومترى
 حالا كه زمينشُ را تقسبم كرده و به رعايا اجاراره داده و يكى (امزرعهها) راهانداخته

 جمهورىخواهان هستند، يا در علائم نقلقول قرأر داده شدهاند يا به نوعى ("مشَروط" شدهاند.


2. Fathers and Sons
 تقريباً وقيح داشت [بدران و بـران، فصل جهارم].

 عاطفى و بيانىاش، گفتار مخفى شخص ديگرى است (يعنى كفتار باول بتروويجّ').

 كردن بسته بود، از يك زنديكى آزادانهتر روستايى حكايـي

 و بــران، فصل بنجم|.




 هم مثالى از حمايت شَبه بى طرف در رمان مزبور

 احترام در بقئئ موارد. او نسبت به همهُ خانمها رفتارى مؤدبانـانه و محبتيت آميز



با او همراهى نمىكرد [بدران و بـــران، نصل جهاردهم].

FIr Fir
در اين قسمت نيز شُاهل توصيف كنايى مشابهى از ديــكاهاه يك مـفام رسـمى ردهبالا هستيم. ماهيت حمايت شبهبى طرف اين گونه اسـتا: ارهمانطور كه شايستهُ بكى مقام رسمى رده بالاست).
(ه) صبح روز بعد نزدانوف آنجا در اتاق كار مجلللى، مملو از مبلمانىساده، كه با شأن يكى سـاستمدار جمهورىخواه و نجيبزادهُ امروزى همخوانى كامل داشت... [خاك بكر「، فصل جهار].
و اين هم يكى سـاختار شبهبى طرف مشابه ديگر:

را راشت. وطنبرستىاش او را از فعاليتهاى سياسى باز مىداشـت؛ اگرجَه از هر لحاظ بـراى ســياست آفـريده شــده بـود: از لحـاظ تحصيلات، اطلاعاتش از دنـيا، شـهرتش در مـيـان زنـان و حـتـى بـــلحاظ ظاهرى... [خاكى بكر، فصل بنجم]) (TQ) .
 با ديدگاه شخص كالوميتسوف®مطابقت دارد و با گفتار مستقيمش يبوند خورده ــ ــ دستكم بر اساس نشانههاى نحوى -و در حكم يك عبارت بيرو به گفتار نو يسنده

(V) كالوميتسوف به سفر دو ماههاى به استان س... رفت تا سرى به املاكش

البته هيج كارى بدون اين اقدامات بيش نمىرود [خاكى بكر، فصل بنجم].
نتيجّه گيرى پاراگراف فوق، نمونهُ بارز عبارت شبهبى طرف است. عبارت پايانى،


1. Nezhdanov
2. Sipyagin
3. Virgin Soil
4. Semyon Petrovich
5. Kallomyetsev

كالوميتسوف، در علائم نقل قول قرار داده نشده بلكه با گفتار نويسنده تلفيق گثته و تعمداً، بلافاصله بعد از كلمات كالوميتسوف قرار داده شـده است.
( ( ) اما كالوميتسوف مخصوصاً عينك شيشهُردش را بين بينى و ابروانش
 "هقايدش" را با او در ميان نگذاثته بود. [خاك بكر، فصل هفتم].

اين يكـ نمونه از ساختار حيوندى است. نهتنها عبارت بيرو، بلكه مفعول مستقيم
 است. گزينش كلمات (ادانششجوى غضبآلوده)؛ (ابه خود جرئت داده ... و بـا او در

 در ساختار فوق دو تكيه وجود دارد (نقلقول كنايى نويسنده و تقليد خشم

شخصصيت داستان).
 نحوى گُنار نويسنده (حذف به قرينهها، پرسشها و علائم تعجبها) را ذكر مىنمايبم. (9) حالت فكرى عجيبى داشت. طى دو روز گذشتته آنقدر احساسات جديد


 خوب! كه چی؟ آيا مشعوف بود؟ نه. آيا ترديد داشت، مىترسيد، مبهوت بود؟ مطمئناً اينطور نبود. آيا دستكم، تنش تمامى وجودش را الحسـاس




 مىتوانست با فريادهايش فرو خورد؟ [ نحاكى بكر، فصل هجدهم].

FID كفتمان در رمان
در اين بخش در واقع با شكلى از گفتمان نيمه مستقيم شـخصيت روبـهروايـم [nesobstvenno-prjamaja reč][ اين قسـمت بـر امــاس نشــانههاى نـحوى گـفتار نويسنده است، اما كل ساختار عاطفى آن به نزّدانوف تعلق دارد. جملات مـزيوريو،

 افشاگر كنايى ((ابه احتمال زياده)) كنترل مىكند. در آثار تورگنوف، اين شيوه نقل قول گفتار درونى رايج است (و به طوركنلى يكى از متداولترين اشكال نقل قول گفتار دورنى در رمان نيز همين شيوه
 ارزانى مىدارد (در غير اين صورت بايد اغتـشاش و تـغييريذيرى منزيور در گــنتار
 ثالث) و نشانههاى اصلى سبكشناختى (وازگًانشناختى و جز آن) به گفتار درونى شخص ديغر اجازه مىدهد به نحوى انداموار و ساختى وارياريافته در بافت نويسنده ادغام شود. اما در عين حال دقيقاً همين شكل است كه به ما الجازه مى دهد سار ساختار بيانى كفتار درونى شخصيت داستان، ناتوانى آن براى تـحقق كـامل خـود در كـلمات و انعطافـِذيرى آن را حفظ كنيم؟ امورى كه در شكل گـفتمان غـيرمستقيم خشى و
 مىشود كه اين شكل، مناسبترين شكل براى نقلقول گفتار درونـى شـخصيتها
 ممكن است به ميزانهاى گوناگون باشد و ممكن است صداى

 كفتار ديگران، در ساير شكل هاى نقل قول گفتار شخصيتها

 وجود دارد، ممكن است برخوردهاى متنوع فراوانى با گفتار شخصيتها مشـا مـاهـاهـه
 بر يكديگر و جود دارد. آنحه مهم است حچگونگى موفقيت بافت نويسنده در بهرهبردارى

از روشهاى گوناگون نسخهبردارى از جهارجوبها و و ردهبندى مجدد آنهاست.
 ردهبندى زبان رمان و تلفيق دگرمفهومى در رمان ارائه مىدهد. همانـور درانـور كه اشاره شد در رمان، هر شخصيت داراى قلمرويى از آن خود است است؛ محدوردهُ رسوخ او در در بافت نويسنده كه او را آحاطه كرده است، مسحدودهاى كـه وراى مـرزهاى گـفتمان

 تصرف خود درمى آورد بايد از كلمات مستقيم و پواقعىى" او وسعت بيشترى داشته باشد. از لحاظ سبكـشناختى، قلمرو بيرامون شخصيتهاى مهم رمان بـه شــــت منحصريهفرد است: متنوعترين ساختارهاى بيوندى در قلمرو مزبور رسوخ مىى مكتند و اين قلمرو همواره تا حدودى مكالمهاى است. درون اين محدوده بين نويسنده و و شخصيتهايش مكالمهالى در جريان است كه از نوع مكالمات نمايشى گفته و پاسخ نيست بلكه نوع خاصى از مكالمهُ رمانگرا است و در درون سازههايى تحقق مى يابد
 الصلىترين مزيتهاى نثر رمانگرا است كه گونههاى نمايشى و گونههاى شاعرانـانـئ ناب فاقد آن هستند.
قلمروهاى شخصيت، جالبترين موضوع تحقيق سبكـشناختى و زبانشناختى
 جديد بر مسائل نحوى و سبكـشناسى مى|فكنند.
 دگرمفهومى در رمان يعنى " گونههاى تلفيقى" مى پردازيبم.



 گونهاى را يافت كه نويسندها مــعمولاً در رمـان، عــلاوه بـر تـماميت و اسـتقلال سـاختا زبانشناختى و سبكـشناختى خود را نيز حفظ مىكنتن.

FIV گقتمان در رمان
بهعالوه، گروه خاصى از گونهها وجود دارند كه در ساخت رمان نقش بهسزايى دارند و گاهى به تنهايى و مستقيماً ساختار كليت رمان را رقم مىزنتد و و بد دينترتيب



 نيز تعيين كنتد (رمان اعترافى، رمان خاط

 توانايـشان بهمنزلةٌ شكل هاى مؤثر و مـفيد ادغـام واقـعيت در كـلمات، اسـتفاده مىكند.
نقش گرنههاى تلفيقى در رمان، آنقدر مهم است كه شايد به نظر آيد رمان فاقد روشهاى بنيادين براى متناسببسازى كلامى واقعيت است، يـعنى هـيـجٍ رويكـرد

 گونههاى كلامى ظاهراً اصلى. تمامى اين گونهها با ورود به رمان، زبانها وحدت زبانشناختى آن را ردهبندى مى كنند و با روشهاى رواى جديدى بر تنوع گفتارى آن مى افزايند. اغلب اوقات، زبان يكـ گُونهُ غيرهنرى (مثل گونهُ نامهنگارى)، با با ورود به رمان اهميتى مى يابد كه نهتنها در تاريخجّهُ رمان، بلكه در تاريختحهُ زبان ادبى نيز فصل نويى مى گشايد.




 است به انحاء مختلف با كاركرد معناشناختى اتر كه بـر ظـهور آنهــا مـقدم است، مطابقت نداشته باشند.

بنابراين گونههاى شاعرانئ شعر (مثل گونههاى غنايى) بههنگام ورود به رمـان،

 همانطور كه همه مىدانثد، حضور اشعار (اشعارى كه مستقيماً بيانات هــدفمنـد


 كه در رمان سرور ويلهلم هستند، ممكن است مستقيماً به گوته نسبت داده اده شـوند (همانطور كه تاكنون حنين شده وه است)، در آن صورت (اكجا، آه به كجا رفتهاى....) را به هيجِ وجه نمىتوان به پوشكين نسبت داد، مغر بهمثابه شعرى كه متعلق به دستئ خاصى از (اسبكـيردازىهاى تقليدى تمسخرآميز) است (همان دسـتهاى كــه شـعر گرينوف در رمان دختر ناخدا نيز بايد جزو آن محسوب شـو د) . درنهايت ممكن است

 بههنگام تلفيق انواع مختلف بِند و اندرزها و كلمات قصار در رمان نيز وضعيت مشابهى به وجود مى آيد. آنها نيز ممكن است بين حالت كاملاً عينى (॥كـلمئ در مـعرض نــمايش") و حــالت مسـتقيماً هـدفـمنـد يـعنى فـتاوى فـلسفى كـاملاً



 كه در آنها مقاصد نويسنده به ميزانهاى گوناگون دچِار انكسار و انحراف شده

در رمان ييفكنى آنگــين، پـند و انـدرزها و كـلمات قـصار يـا بـه شـكـل تـقليد
 منحرف شده است. مثلاً در اين قطعه:

FI9 كُتمان در رمان

$$
\begin{aligned}
& \text { هر آن كس زندگى كرده و لختى با خود انديشيده } \\
& \text { هرگز در توانش نيست }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هر آن كس از قفا همواره در تعقيب خود } \\
& \text { ايام ديرينى كه ديگر باز نايندش؛ } \\
& \text { دگر دل را به رخسارى فريبنده بنسپـارد } \\
& \text { و زهر كزءدمان خاطراتش، تن بفرسايد } \\
& \text { دلش را رنجهُ زنگار حسرت سخت بفشارد.(I\&) }
\end{aligned}
$$

پثند و اندرز مزبور، با حالتى شادمانه و در سطح تقليد تمسخرآميز ارائـه شــده
 ثيوند با مقاصد نويسنده را درك كرد. با وجود اين ابـياتى كـهـ بــلافاصله در دنـباله آمدهاند:
و باشد تاكه اين گفتار نغز اكنون

بسى لطف مضاعف بر چنين گفت و شنودى خوش بی بيفزايد
(گفتوگوى نويسندهُ فرضى با آنگين) تأكيد تـقليدى تـمسخرآمـيز-كـنايى را






 (كه مطلب بحث ما در قسمت قبلى بود) نيز استفاده نمود: در اين قسمت، مقاصد
 فاصلهُ خاصى را با او حفظ مىنمايد و كاملاً با او يكى نمى يشود مسئلهُ تلفيق گونههاى مهم در مسير توسعئ رمان (اعترافات، خاطرات و ساير

گونهها) بيحيدگى بيشترى دارد. البته اين گونهها نِيز زبان خود را به زبانهاى موريا موري
 لحاظ مطالب و اطلاعات است چجون زبانهاى مزبور، وراى امور متعارف ادبى قرار گرفتهاند بنابراين قادرند افق زبانِ در دسترس ادبيات را وسعت بخشّند و و ادبيات را را در



 (بلكه راوى، نويسندهُ فرضى يا يكى از شخصيتهانى رمان آن را تعريفـ مىكند)،






 مقاصد معناشناختى نيست، حتى ممكن است در ذهنيت زبانشناختى نثر، مقاصد مطلق باشند. اما از آنجاكه نثر با ايدهُ زبانى يكِيارجه (زبانى مقدس و مطلق) غريبه

 دگرمفهوم محدود مىشود، احسـاس مـحدوديت مـىكند جـون فـقط يكـ طـنـين

زبانشناختى براى ذهنيت مزبور كافى نيست.



 آوردهاند، تركيبى از همهُ اين روشها با به كار گرفته شود. رمان كلاسيكى دون كيشوت


FYI كفتمان در رمان
تمامى امكانات هنرى گفتمان رمانگراى ذاتاً مكالمهاى و دگرمفهوم رادر خوده، بـا عمق و وسعتى فوقالعاده به تحقق رسانده است.
هنگامى كه دگرمفهومى در رمان تلفيق مىشود (صرف نظر از نحوهُ تلفيق آن)، گفتار شخص ديگرى، به زبان ديگرى و به شكــلى تـحريفـشـده در خـــمـت بـيـان مقاصد نويسنده قرار مىگيرد. چنين گفتارى نوع خاصى از گِيتمان

 مقصود تحريفشدهُ نويسنده. در اين نوع گفتمان، دو صدار دوان دو معنا و دو ترجمان وجود دارد. اين دو صدا همواره داراى ارتباط مكالمـهانى متقابل هســتند، گـويى از
 يكديگر مطلع هستند و با اين آگاهى متقابل نسبت به يكديگر شكـل مـى ريرند)، گويى آنها واقعاً با يكديگر به گفتوگو مى يردازند. گفتمان دوصدايى همواره ذاتاً
 كنندهُ راوى، گفتمان تحريف كننده در زبان يك شـخصيت و بالاخره گفتمان كل گونهٔ تــلفيقى، هـمگى نـموتههايى از گـفتمان دو صـدايـى مـحسوب مـى شوند و ذاتاً


بسط نيافته است؛ مكالمهُ فشردهالى بين دو صدال، دو جهانبينى و دو زبان. البته امكان وجود گفتمان دوصدايى ذاتاً مكالمهأى در يكى نظام زبـانى بســهـه، خالص و يكپارجه نيز هست؛ نظام زبانىاى كه با نسبيتگرايى زبانششناختى مو جود در ذهنيت نثر بيگانه است. مى توان نتيجه گرفت كه جـي در گونههاى شعرى ناب نيز وجود داشته باشد. اما در اين نظامهاها، محيط مـناسب



 بارور نمىشود و بنابراين گونههاى بلاغي اين صيرورت هستند كه در مجادلهاى شخصى ايـن دوصـدايـىهاى شـاعرانـه و بـلاغى جــدا از هـمئُ فـرايـندهاى ردهبـندى

زبانشناختى، ممكن است به شكلى پذيرفتنى مبدل به مكالمهٔ فردى، بحث فردى و



 بنيادين است احتمالاً از لحاظ سبكشناسى صرفاً يكى از ضمايم ثانويئ مكالمه و


 مى ماند؛ طو فانى است در يكى قورى چایى


 استوأر در سرنوشتهای فردى داشته باشند(پ^)؛ دوصدأيى در رمان تا تا اعماق يكـ تنوع گفتارى و حندزبانى اجتماعى-زيانشانیناختى بنيادين ريشه مىدوراند. با با اين كه

 اميال و افكار فردى در دگرمفهومى اجتماعى غرطهور مىگردد و بــا دگرمفهومى اجتماعى دوباره مفهوميردازى مى مشود. تقابل بين افراد فقط غليان سطحى عنى
 تقابل هاى فردى سوءاستفاده مىكنتد، آنها را مبدل به امر امورى متناقضنما مى منمايند و ذهنيت و گفتمان آنها را از تنوع گفتارى اساسى ترى اشباع مىكنند.

 اين مكالمه گرايى هرگز نمىتواند مبدل به انگیيزه يا موضوع مكالمهاى آشكار گردد، با اينكه ممكن است توان مكالمهاى ذاتى نهفته در دگرمفهومى زبانشنانـاختى را به طور كامل و بدون هيجّ باقى ماندهالى دربرگيرد. مكالمد گرايى ذاتى گفتمان نثر اصيل كه در واقع زاييدهُ زبانى ردهبندى شده و دگرمفهوم است، اساساً نمىتواني

گفتمان در رمان سT
نمايشى بازنمايى يا حلونصل شود (به يك بايان واقعى برسد). درنهايت نمىتوان



 استعارهماى اصيل و هم در در اساطيري).




















 اجتماعى راكه جوهر تشكيل دهندهُكلمات هستنلد، با صداهاهى مزاحمى كه موظف








 كه فهمى دقيق از هر دو معناى مندرج در در آن را مى طلبـد.





 روابط متقابل معانى گوناگون موجو










[^17]FYD كفتـان در رمان
مى گذارد كه اين صدا در گفتمان خودشُ كاملاً تنهاست. به محض ورود صداى ديگرير،
 ممىرود و اين نماد به گسترهُ نثر منتقل مىشود وري براى درك تفاوت بين ابهام در شعر و دوصدايى در نثر كافى است نمادى راد را در



 شخص ديگر و تكيهٔ او در فضاى بين كلمه و موضوعش خود رود را جاى مـىدهد و تشرى از ماديت بر روى نماد افكنده مى وشود (طبيعتاً نتيجهُ اين نوع عمليات، يكـ ساختار دو صدايیى نسبتاً ساده و ابتدايى است است). نمونهأى از سادهترين نوع به نثر كردن نماد شاعرانه را مى توان انـ در رمان ييفكنى آنكين در شعرى درباره لنسكى يافت:

$$
\begin{aligned}
& \text { او (لنسكى) كه جز خدمت شاهنشه عشق } \\
& \text { در سرش هيج نبود، } \\
& \text { شعر از عشّق سروده، } \\
& \text { نغمئ سادهُ او } \\
& \text { همجچو انديشهُ يكى دخترك پاكى سرشت، } \\
& \text { همجچو رؤيا و خيال يكى طفل، } \\
& \text { همجٍو ماه تابان... } \\
& \text { مملو از واهمه بود.(זY) }
\end{aligned}
$$

در اين بند شعر، نمادهاى شاعرانه به طور هم زمان در دو سطع تنظيم شده



 زندگى كه ايـن جـهانبينىها نـعيين مـىكند. از سـاير صـداهـاى مـوجود در ايـن

دگرمفهومى - دگرمفهومى ادبى و زندگى واقعى معاصرش - مىتوان به اين موارد




 ييفگنى آنگين، دايرةالمعارفى از سبكها و ز زبانهاى زمان خرد الست).
 شـاعرانهٔ مبهمى هستند (استعارى) كه به مقاصد لنسكى و نظام عقيدتى او خلدمت مىكنتد، در نظام گفتار بوشكين به نمادهاى دوصدايى نثر تبديل مـى شـشوند. البـته
 زمانه هستند نه تقليد تمسخرآميز يا طعنهُ تصنعى و بلاغى صرفـ تفاوت دوصدايى واقعى در نوشتههاى رمانگرا با تكـصــدايـى دومـعنايى يـا





 برشمردن تفاوتهاى بين بخشَهاى مختلف يكى از واحدهاى تكى نــحوى كــه در فــن بــاغاغت امكــانیذير است) و نـــه از راه جــدا كـردن قـطعى
 اگرجه دوصدايى اصيل، مولد مكالمات رمانگراى نثر است اما اما در چهارحورب اين مكالمات كاملاً به تحقق نمىرسد و مانند نهرى از مكالمهـگايى كه هـرگز رو بـر بـه
 ناگزير صيرورت اجتماعى و تاريخى متناقضنماى زبان را همراهى مىكند.

## FTV كفتمان در رمان

اگر در نظريههاى شعر، نماد شاعرانه مسئلهُ اصلى باشد در نظريهها
 موضوع مورد نظر رماننويس كه با نتر سر و كار دارد، همواره در گفتمان شخص
 موضوع مورد بحثى است كه به اشكال گوناگون مغهومريردازى و الرزيابى شده و از
 مشروط" به زبانى دگرمفهوم و ذاتاً مكالمهاى سـخن مسى گـويد. لذا ابـعاد تـاريخى موضوع و زيان، در فرايند صيرورت اجتماعى و دگرمفهوم براى رماننويس هويدا

 رمان نيز امكان دستيابى به وحدت كامل اما مـنحصربهفرد يكـ زبـان (يـا دـا دقـيقتر



 انداموار دارند و گويى از بيش در اين زبان و در دل جــندگَفتارى شـاخصى

 در ذهنيت اجتمأعى و هم در زبان مى انجامل. كلمةٔ شاعرانه (به معناى محدود) نيز بايد موضوع خود را بشا بشكافد و به كـلمهٔ



 مواجه مى شود و هر كدام از اين كلمات، تأثيرات جديدى از يكديگر مى يذيريند. رد باى خط سير مزبور ابتدا در تفالهُ فرايند خلاق باقى مى ماند و پس از مدتى محو مىشود (مثل داربستى كه بِس از اتمام ساختمان جمع آورى مىشود )، در نتيجه اثر


گويى گفتارى دربارهٔ جهانى ("بهشتى)" است. اين خلوص يكى صدايى و اين مستفيم بودن بدون قيد و شرط ماهرانهُ مقاصد، در گْتمان شاعرانه به قيمت عـرفـگرايـى خاصى در زبان شاعرانه حاصل شدلده است


 و بويا هستند. اين هنر، عينيت تاريخى و اجتماعى گفتمان بويا ويا و همرحنينين نسبيت


 هنر نثر، گفتمان را در حنين حالتى مى يابد و آن را در معرض وحدت وري وياى سبك خود قرار مى دهد.

## شخص متكلم در رمان

مشاهده كرديم كه دگرمفهومى اجتماعى به معناى درك دگرمفهوم جهان و و اجتماع كه
 سبكبردازیهاى غيرشخصى زبانهاى گونهاى، حرفهاى و ساير زبانها

 موجود در رمان.

 مى داند. لذا حتى هنگامى كه دگرمفهومى بيرون رمان باقى مى ماند و رماننويس با با
 قيد و شرط)، خود مى داند كه حنين زبانى بديهى نيست و مى توان
 مبارزه طلبيد، تصفيه كرد، به دفاع از آن برداخت و و انگگيزهانى برايش ايجاد كـرد. در

FYq كفتـان در رمان
رمان حتى حنين زبان يكِارحهه و مستقيمى، مبدل بِه زبانى مجادلهالى و تـدافـعى

 طلبيده مىشود، مقابلهِذير است و خود به مقابله مـى بردازد، جحـون ايـن گـفتمان لهى تواند سهواً يا عمداً دگرمفهومى پيرامون خود را به دست فراموشى بسِّارد يـا لاديده بگيرد.
بنابراين دگرمفهومى يا (به اصطلِح) شخصاً وارد رمان مىشود و در انگارههاى
 رمانگرا را تعيين مىكند.
اهميت سرنوشتساز و شاخصر گونهٔ رمان نيز ناشى از همين امر است: در رمان،
 نيازمند افردى سخنگوست كه گفتمان ايدئولوزيك منحصربهورد و و زبان خاص را همراه خود وارد رمان كنند.
 منحصربهفرد مىسازد، وجود فرد متكلم و گقتمان اوست. براى درك صحيح اين مطلب با يد سه مسئله محتلف را با دقت فرد فراوان از يكديگر تغكيك كرد.
ا. موضوع بازنمايى كلامى هنرى در رمان، فرد متكلم و گفتمان اوست. در رمان





 خاص خود است.
r. آ در رمان، شخصيت فردى، سرنوشت فردى و گفتمان فردى كه فقط و فقط با
 ويزڭى هاى شاخص گفتمان يكى شخصيت، همواره برابى كسب يكى مفهوم اجتماعى

 موجب ورود دگرمفهومى به آن شود.

 براى نگرش به جهان است؛ شيوهاى كه براى كسب مـفهومى اجـتـماعى در تــلاش
 بازنمايى هنرى مىشود و به همين دليل، آنها همواره از خطر مبدلشد صرف كلامى بى هدف مصون هستند. رمان كه بازنمايى مكالمـهاى از گفتمان حامل ايدئولوزى است (كه در بيشتر موارد گفتمانى واقـعى است و حــى


 نخواهد شد بلكه در واقع فقط با اين امر مواجه هستيم كه در رمان، فـرد مستكلمى بازنمايى شده كه ايدئولوگ مكتب زيبايی شناسى است و و عقايدى را ما مطرح مى اسكند


 زيبايىشناسى هم رمان بنويسد مبدل به ايدئولوگى مى گردد كه در اين گونهُ ادبى،
 مجادله گر باشد و هم مدافع
همانطور كه اشماره شد آنجه اثترى را مبدل به رمان مىكند و موجب يگانگى اين گونئ ادبى است، وجود شخص متكلم و گفتمان اوست. اما در رمان فقط فـرد

 موجود در نمايش يا حماسه دست به عمل بزند. اما اين اعمال همواره در برتو يكـ

FHI كتمتان در رمان
ايدئولوزى و تابع گفتمان شخصيت هستند (حتى اگر گفتمان مزبور صرفاً گفتمانى بالقوه باشد). در رمان، اعمال و كنش فردى شخصصيت براى بـازنمايى و هـم

 حرف مىزند، قادر به عمل نيست و محكوم به استفاده از كلمات بـى اعتبار مــانتد خوابها، مواعظ بى فايده، تعليمات درسى، تفكرات بيهوده و نظاير ايـنـهـا
 روشنفكر، آزموده مى شود (سـادهترين نمونه از اين آثار رمان روان رودين ' است) استا
 معمولاً قهرمان رمان بهاندازهُ قهرمان حماسمه داراى كنش است. وجـي قهرمان حماسى در اين است كه قهرمان رمان جز كنش، حرف هم میىزند و و و اعمال او

 حنين اعمالى همواره نـيازمند نوعى شرايط ايدئولوزيك هستي





 ايدئولوزيك از بقيهُ اثر متمايز نشـده (حدود گفتمان مزبور، فقط به لحاظ صورى ور و تركيب نگارشى و بيرنگ مشخص مى گردد)، اين گفتمان با گفتمان نويسنده در هم





## 1. Rudin

 فقط و فقط شخص نو يسنده و گفتمان، صرفاً گفتمان واحد و يكـارحَّهُ نو يسنده است. بهعلاوه ممكن است رمان، شخصيتى را به تصوير كشد كه مطابق خواستههاه نويسنده مىانديشد، عمـل مىكند و البته سخن مىگويد؛ شخصيتى كــه اعــمالش بى بيب و نقص و دقيقاً مطابق انتظار است. اما بى عيب و نقص بودنهاى مو مو رمان نيز با نبودِ تضادهاى سـادهلو حانهاى كه از مشخصهها واى حماسه است، تفا تاوت

 كاملاً متمايز خواهد بود. بىعيب و نقص بودن شخصيت، به نحوى مـناظرمايى و
 شخصيتهاى بـى
 مىشود و اين اعمال با گفتمانى مناظرهاى و مجادلهالى توصيف مى شورند. در رمان، محدوده اعمال شخصيت همواره از لحاظ ايدئولوزيكى تـعيين شـــنه
 حماسه)، داراى ادراك خاص خود از جهان است و اين ادراك در اعمال و گغتمان او متجلى است.
اما آيا ممكن اسـت فقط با اعـمال شــخصيت، بـــون ارائـئ گـفتمانش مـوض ايدئولوزيك او را مشخص نمود و جهان ايدئولوزيكى را نشان داد كه در آن به سر

جنين حيزى ممكن نيست جون نمىتوان جهان ايدئولوزيك بيگانه را بهخوبى بازنمايى نمود، مگر اينكه ابتدا مجاز به داشتن صدايى شود و كفتمان ويزهاى به آن

 البته نه به تنهايى بلكه در كنار گفتمان نويسنده. حتى امكان دارد رد رمان نويس، گفتمان مستقيم خاصى را در اختيار شخصيت داستانش قرار ندهد و نقط به بازنمايى اعمال

## 1. Grandison

## گفتمان در رمان سشץ

شخصيت مزبور اكتفا كند. در اين نوع بازنمايى هنرى، در صورتى كه بازنمايى كامل
 كفتار نويسنده به صدا درمى آيد (ر.ك.: ساختارهاى بيوندى كه در بخش قبلى بــي
بررسى آنها پرداختيم).

همانطور كه در بخش قبلى مشاهده نموديم، در رمان لازم نيست فـرد مـتكلم حتماً در وجود شخصيت داستانى متجلى شود. شخصيت داسـتانى فـطط يكـى از شكل هايى است كه فرد متكلم مى تواند در آن عينيت يابد (آگرچه نمىتوان كتمان

 فيرشخصى (مانند آنحجه در آثار رماننويسان انگليسى و آلمانى مشاهده مى مشود) يا



 زبانى خاص و متفاوت از بقيهُ زبـانهاى مـور جار تمركزش بر روى خوده در تباين با خود قرار دارد، يعنى تا هنگامى كه زبان نويسنده نهتنها بازنمايىكنتده است بلكه خورد، بازنمايى مى شورد
 از لحاظ اجتماعى و تاريخى، عينى شدهاند و تا حدودى تجسم مادى يافتهاند. فقط

 خاص مeطع معينى از تاريخ آنها را فراگرفته از وراى آنها نمايان انـان است. انگارها انسان

 مبدل بد گفتارى شود كه از ميان لبهاى سخنگو بيرون مى آيد و به انگارهُ فرد متكلم
بِيوند مىخورد.

اگر بر اين باور باشيم كه آنجه رمان را رمان مىكند فرد متكلم و گفتمان اوست؛ كفتمانى كه بهمنزلهُ زبانى شاخص در در جهان دگرمفهوم، در تكآيوى يافتن مفهومى
 سبكشناسى رمان رامىتوان اين طور بيان نمود: بازنمايى هنرمنـدانئئز زبان، بازنمايىى انگارئ يك زبان.





















 آلمان در برسىیهاى متنشناختى زبان سردمداران اين مطالعات، عمدتأ بر وجوه زبانشان


FTD SHO








 ساير موضوعات مربوط بيشتر خواهد بود، جون كلمئ ديخرى موضوع ارتباطى
 و نظاير اينها است.
مضمون فرد متكلم و گفتمان او همواره نـيازمند شگردهاى
 است كه رسالتهاى خاصى را براى تمامى حوزههاى زبان تعيين مىكند.
 لازم است نكتهاى را دريارهٔ اهميت موضوع فرد متكلم و گفتمان او در قـلمروهاى



 فراوانى بر دريافت غيرهنرى و نقل قول گفتمان ديگرى دارند).





1. self-enrichment

مى آورند، سبك و سنگين مىكنند و درباره آنها به قضاوت مىنشينند. مردم گاه از گفتمان ديغران ناراحت مى گاه به گْتمان ديگران استناد مىنمايند. اگر بخشىى از مكالمات خام كوحّه و خيابان، ميان يك جمع، در صفوف مختلف، در سرسراى هتل ها و امثال






 ("هرمنوتيك بويا").







 تصور مىشرد كه...) و نظاير آن. مثلاً يكى از رايجترين رويدادهاى زندگى روز روزمره را


 همواره صحبت درباره: كسانى كه سخن مىگگويند و گفتمان آنها، ادامه مى يابيابد. اين

 ذكر مثالهاى ديگر براى نشان دادن اهميت موضوع فرد متكلم در زندگى روزمره

FYV گفتمان در رمان


 ميزان دقت و بى طرفى (يا بهتر بغوييم سونگرى) در نقل قول كلمات ديعران يكسان



 تعيين ميزان ديگريودن توسط اور).
به علاوه، روشهاي دير نحوى صورتبندى نقلقول گفتار فرد ديگر، بسيار فراتر از الگوهاى دستور زبانى موجود براى نقل قول گفتمان مستقيم و غـيرمستتقيم است:
 ديگُرى بسيار متفاوت است. اگر بخواهيم ادعاى خود را مبنى بر اينكه بيش از نيمى از كلمات ادا شده در زندگى روزمره متعلق به ديگرى است، به أبات رسانيم بايد به
اين نكته توجه كنيم.





 تحتاللفظى مستقيم در نقلقول كلامى تا تحريف بــدخواهـانـانه و تـعمدأ تـقليدى تمسخرآميز گفتمان ديگرى يعنى افترا(ع)، بايد اين نكته را در نظر داشت كه وقتى گفتار ديگرى در بافتى قرار مى

 آن را فراهم مى آورد و مىتواند تأثير فراوانى بر آن بگذارد. با به كارگيرى روشه

مناسب دربرگيرى، حتى مى توان در اظهارات ديغرى كه دقيقاً نقل قول شدهاند نـيز

 نقلقول دقيت كلمات او استفاده كند. با بهكارگيرى حسابشـدهُ تأثيرات بافت، بـــ
 مكالمهأى مرتبط با آن (ماديت گنگا، را برانگيخت. بدين ترتيب به آسانى مىتوتوان حتى جلى ترين بيانات را خندهدار نمود. وقتى گفتمان ديگرى به بافت گفتار افزوده
 شيميايى حاصل مىشود (در سطح معناشناختى و عاطفى-بيانى). از سوى ديگر،


 تفكيكنايذير هستند. هم صورتبندى و هم قاببندى گفتار ديغرى، نشــنـاندهندئ
 گفتار ديگرى آماده سازد). تعامل، رابطهاى است كه كا كل ماهيت نقل قول گفتار ديگرى
 اشاره كرديم كه فرد متكلم و گفتمان او در گفتار روزمرهاش از از روش وشها
 تمامى شـكلهاى روزمرهٔ نقلقول گفتمان ديگرى و تغييرات كلامى مرتبط به ايـن شكل ها بهوسيلهُ همين فعاليت عملى معين مىگردندند از از تغييرات ظريف در مر معانى و و جوه مورد تأكيد گرفته تا تحريفهاى فاحش بـازنمايى شــده در تـركيببندى



 كفتمان را از شخصيتى كه آن را بر زبان مى آورد، جدا نمىكينيم (آن طور كه در قلمرو
 موجوديت جسمانى دارد و وضعيت كلى سخن گفتن نيز بسيار مهم است: حه كسى

## F4q كتتمان در رمان

حين سخن گفتن حضور دارد، كلمـٔ مزبور با جهه حالت چهره، ادا و اطوار و آهنگى

 مختلف، از نسخهبردارى دقيق گرفته تا تقليد تمسـخرآميز و مبالغه در ادا وا و اطوار و و آمنگ گفتمان). اين بازنمايى همواره تحتالشعار الشعاع كاركردهاى نقل قول فعال و و عملى





 خاص و سطوح بيانى برمعناتر معناشناختى و عاطفى گفتمان در اين بازى شركت
 جهان ايدئولوزيك، مبحث فرد متكلم، مفهوم كاملاً متفاو تى مى يابيد اير از از اين منظر، صيرورت ايدئولوزيك انسان در واقع فرايند ادغام گزينشى كلمات ديگران است.





 ديگُى مىشود كاملاً تضعيف نمايد. بازگويى به زيان خود
 مدازس از همين روش دوم نقلقول گفتمان ديگرى يعنى (بازگويى به زبان خــودهـ،
 متناسبسازى گفتمان ديگرى بههنگام نقلقول آنهاست كه به ماهيت متن مـورد

نظر و محيط آموزشى بستگى دارد كه متن مزبور در آن درك و ارزيابى مى ششود. در فرايند صيرورت ايدنولوزيك فرد، تمايل به ادغام گفتمان ديگران، مفهومى



 باوريذِ ير ' ظاهر مى مشود.










 ايدئولوزيك فرد را رقم مىزيند.







 است (مثل زبان قديسان)، مىتوان آن را تكفير نمود. اين زبان، مشــابه تـابو است

FfI FI
يعنى نامى است كه نبايد بيهوده بر زبان رانده شود.

 يك كتاب معاصر پرطرفدار) و نه بـررسى مـيزان اقـتدار گـفتمان مـزبور بـراى مـا مـا
 بازنمايى گفتمان تحكمآميز اهميت دارد؛ ويزگى هايى كه در انواع مختلف گـفت تحكمآميز با ميزان اقتدار متفاوت مشترك استمت آنجّه تمايز و فرديت ويزَّ يك كلمه رادر گفتمان تعيين مىكند ميزان يـيوند آن با
 كلمه فاصلهاى را در برابر خود مى طلبد (فاصلهاى كه ممكن است مثبت يا يا مـنفى



 (مثلاً با تغييرات تدريجى). اين گُتمان كاملاً متمايز، فشُرده و ساكن باقى مـىماند، كويى نهتنها خواهان علائم نقل قول است بلـير الكه تمايزى حتى رسمى تر مى طلبد، مثل يكى الفباى ويزَه(rv) تلفيق تغييرات معناشناختى در حنين گفتمانى حتى با كمكـ

 معناست، حرفـ مكتوب، مفهوم راكاملاُ مىرساند و آن را منجمد مىكند.

 محدوده اين گفتمان مجاز نيست. اجازء هيجَ نوع تغيير تدريجى، انعطافـِذِيرى و
 گفتمان، بهمنزلئ توده فشرده و تفكيكنايذليرى قدم

 تحكمآميز، تابع وضعيت قدرت مربوط به آن است. اين گفتمان را نمى توان تقسيم


 نزديكى و عقبنشينينى أمكان ندارد.















 بافت اطراف آن از بين مىرود و كلمات به خام





 اقتدار يا اقتدار سنت، اقتدار حقايق به رسميت شناختهشده تـوسط عـموم مـردم،

FFT كفتمان در رمان
اقتدار جبهء رسمى و اقتدار امورى مشابه. اين گفتمانها مـمكن است قــمروهاى

 دريافتى مفروض گفتمان، ميزان مبادلات متقابل بين اين دو و و جز آن آن).

 مقادير مختلف اقتدار. در اين فرايند، گفتمان به قلمرو ارتباط كشيده مى نتيجه، تغييرات معناشناختى و بيانى عاطفى (آهنگين) ابجاد مى شو دي: ظرفيت ايجاد



 قادر به بيان حنين تكیگويىهاى (مكالمـهاى) هستند.

 گفتمانى در تكامل ذهنيت فرد، اهميتى سرنوشتساز دارد: ذهنيت، بـ وج دجود حيات


 دير به جريان مى افتد. وقتى تفكر، به طريقى مستقل، تجربى و و موشكافافانه مشغول

 تأثيرى بر ما نمى گذارند نيز كنار گذاشاشته مى شونوند.


 و نيمى ديگُر از آن ديگرى است. علت خلاقيت و نو آَورى كلمهٔ مزبور دقيقاً در اين اين حقيقت نهفته است كه چنين كلمهاى، كلمات مستقل و جديدى را برمىانگگـيزد و

مجموعههايى از كلمات ما را الز دروب سازماندهى مىكند و ديگر كلمهاى منزوى و
 بسط مىدهيم و به مقو لات جديد و شرايط نو اطلاق مىكنيم. رابطهُ احياى متقابل

 در واقع همين ستيز سهمخينى است كه در درون ما براى سلطهُ يك ديدگاه، رويكرد،

 همواره قادر است در هر متن جديدى كه آن را مكالمهاى مىكند، معانى جديدترى ارائه دهد.
 وجود آمده يا براى امروز احيا شده أست. حِنين كلمهاي


 چِاسخگويى شنونده را فرض قرار مىدهد و فاصلهُ معينى را با آن لحاظ مى كـند. براى

 مكالمه گرايى ذاتى كلمه را خاموش مى ركند).
 بههنگام نقلقول آن و نيز روشهاى قاببندى آن با بافتهاى مختلفـ استى است ايـن روشهها به سبب تأئير مكالمهاى كه بر يكديغر دارند و به سبب بـب بسط آزادادانه و خلاق
 ديغرى و بافتش را موجب مى شوند. روشهي هاى فوق، بازى مرزها را كنترل مىكنند يعنى فاصلهُ بين نقطهاى كه بافت براى ورود كلمهُ ديگرى آماده مى ششود تـا مـحل حضور وافعى كلمئ مزبور، تحت كنترل اين روشه
 مختصات ديگرى نيز ايجاد مىكند كه نشانگر جوهره: كلمهُ ذاتأ باورجذير هستند،

FYA گفنتان در رمان
مثل بىكرانگى معناشناختى كلمه براى ما، ظرفيت كلمه براى حيات خلاق در بافت



 است، آن را در وضعيت جديدى قرار داد (جون اگر گفتمان ديگرى گتتمانى سازنده باشد موجب خلق كلمهٔ جديدى در پاسخ ما خا خواهـد شد). روش صورتبندى و قاببندى گفتمان ذاتاً باورپٍذير، مـمكن است تـا حـدى


 در قلمرو شخصيتها رخ مىدهد). شكله هاى متنوع مضمون گفتمان ديگـرى، در تمامى محدوددههاى فعاليت ايدئولوزيكى خلاق و حتى در رشتههاى دقيقاً علمى،
 تعريف مىكند، اينگونهاند: جنين توضيحاتى هـمواره شـكـل سـبكـشناختى آزاد متفاوتى از گفتمان ديگرى هستند كه تفكر فرد ديگر را به سبكى همان تفكر شـرح مى دهند، حتى هنگامى كه تفكر مزبور را دربارهُ مطالبى جديد يا يا به روش ديِّرى از طرح مسئله اطلاق مىكنتد. اين توضيحات در زبان كغتمان ديخرى آزمايشاتى انجام مى دهند و به نتايجى نيز دست مىيـيابند. در موارد نامحسوس تر نيز پِيدههاى مشابهى مشاهده مى مشود. آنجَه بيش از هر

 ديگرى در بافت جديد نويسندهانى خاص برملا مىگردد. وقتى اين تأثير، عميق و

 شرايطى جديل، بسطى خلاقتر مى يابد.
 و هم امكان يافتن نقطهُ آغازى براى آنحه در بازنمايى هنرى گْتمان ديگرى مورد

نياز است. با ايجاد جِند تغيبر مختصر در جهتگيرى باري، كلمهُ ذاتاً باوريذير به آسانى























 از راه منتسبكردن آن به يك فرد، اغلب تقليدى تمسخرآميز آميز مىشود، البته نه يكى



FFY كفتمان در رمان














 دارد. آنجه شخصيتهاى داستايتايفسكى مى







 ذاتاً ناتمام و حلنشده باقى مى مانند.(1)
اهميت فراوان بنمايئ فرد متكلم در محدودة تفكر و گفتمان اخلاقى و حقوقى

[^18]بسيار بديهى است. در اين محدودهها، موضوع اصلى تفكر و گفتار، فرد سخنگو ر و
 به افراد متكلم اشـاره دارند: وجدان (اصصداى وجدانان)، (امكــالمه درونـى)")، نـدامت (يذذيرش آزادانه و اعلام خطاكارى توسط خود فرد)، حقيقت و دروغ، مسئول بودن يا نبودن، داشتن حق راى [pravo golosa] و نظاير اينها. نشانهُ اصلى انسانى بايبند به اصول اخلاقى، حقوقى و سياسى، گتتمان مستقل، مسئولانه و فعال اوست. هر آنجهه گفتمان مزبور را به چالش طلبد و آن را برانگيزاند، تفاسير و ارزيابى هاى اين گفتمان، تعيين حد و مرزها و اشكال مختلف فعاليت آن (حقوق مدار دانى و و سياسى)،
 و همه در محدودههاى اخلاقى و حقوقى اهميت فراوانى دارند. كاريا كافى است به نقش

 هرمنو تيكى قضايى را نيز بايد در نظر داشت.


 رسمى و صناعات مشابه) به وجود آمدهانـد. امـا مسـائل مـربوط بـه روشهـاي

 در موارد تحقيقاتى براى محاكمات، تاكنون فقط در سطح قوانين، اخلاقيات ور ور روانشناسى به تفسير مسئلهٔ اعترافات پرداخته شده است (چحـه خـــيزى اعـترافـ را را
 سطح فلسفهُ زبان (فلسفهُ گفتمان) مطالب فراوانى گردآورى كرده است: مسئلهُ تفكر،
 در شكل كلمات، نقش فرد ديگر در صورتبندى گفتمان، مسائل بيرامونى بازجويى و نظاير آن.
البته در محدودههاى اخلاقى و حقوقى فقط تا جايى به متكلم و گفتمانش به مثابه موضوع تفكر و گفتار پرداخـته مـىشود كـه تأثـيرى بـر مـنافع خــاص ايـن

## Ffq F\&







 آثار ماركوس اريليوس، آكوستين و ريترارك' 'مىتوان نقطهُ عطف رمان رمانهاى آزمون و رمانهاى رشد و كمال را شناسايىى كرد. در قــلمرو تـفكر و گـفتمان مـذهبى (تـفكر و گــتمان اســاطيرى، عـرفانى و سحرآميز)، بنمايه از اهميت بيشترى نيز برخوردار است. موضوع اصرئلى اين نوع

 خواست يك خدا يا ديو (خوب يا بد)، تفسير علائم خشم يا لطفـ، تفسير نشانهها اشارهها و بالاخره نقلقول و تفسير كلماتى كه مستقيماً يكى از خدايان (الهام الهىى)
 وحى آسمانى (در مقابل كلمات غـيرمذهبى) مـهمترين فـعاليت تـفكر و گـفتمان
 تفسير انواع مختلف كلمات مقدس، داراى ابزارهـاى روششـــنـاختى (هـرمنوتيك) عظيم و بسيار ويرْهاى هستند.
در تفكر علمى، وضعيت تا حدودى متفاوت است. در مقايسه با تفكر مذهبى، در اين نوع تفكر، گفتمان اهميت كمترى دارد. در علوم رياضى و تجربى، گــتـتمان بهخودى شخص بايد باكفتمان ديگرى سر و كار داشته باشد: كلمات بيشينيان، ارزشيابى هانى
 نقل قول و تفسير كلمهُ ديگرى نيز بايد يرداخت: ستيز با يك گفتمان تحكمآميز، غلبه

## 1. Petrarch

بر.تأثيرات، مجادلات، ارجاعات، نقل قولها و نظاير آن، اما اينها در در حد
 تركيب نغارش آن دخالتى ندارند تحت تأثير قرار نمىدهند. هدف همهُ ابـزارهــاى
 كه خود را در شكل كلمات عرضه نمىكيند و درباره́ خود اظهار نظر نمى نماي يند. در اينجا كسب علم، با درك و تفسير كلمات و نشانههاى صادره از موضوع مور مور مود نظر ارتباطى ندارد.
در علوم انسانى خلاف علوم رياضى و تجربى، مسئلةٔ ثبت، نقل قول و تفسير
 تاريخى) و مطمئناً در رشتههاى وازءشناسى، فرد متكلم و گفتمانش، موضوع اصلى تحقيق محسوب مى شوند.
وازَشناسى، اهداف ويزُه و رويكردهاى خاصى نسبت به موضوع مورد نظرش (فرد سخنگو و گفتمان او) دارد و همين اهداف و وريكريكردها حچگونگى نـقل وقول و

 محدود كلمه) امكان رويكردى دوگانه به گفتمان شخص ديگرى كه ما در هـى درى در مفهوم آن هستيم، وجود دارد. مى توان كلمه را كاملاً شىء تلقى كرد (جيزى كه در اصل شى اءـ است است). در بيشتر
 كلمه_شى نوع رويكرد مكالمهاى داشت كه لازمئ هر فهم حقيقى و عميق است. ادراكى كه به اين صورت شكل مىگيرد ناگزير، دركى مجرد است. اين ادراك از نيروى فعال ور و


 امكان گفتوگو با اين نوع كلمات وجود ندارد.
 (حون بدون اين رسوخ نمىتوان معناى كلمه را دريافت): مكالمهاى كـردن كـلمه،

Fal كفتمان در رمان
درى را به جنبههاى جديد كلمه به روى ما مىگشايد (جنبههاى معناشناختىى، بـهـ


 دارد كه بهنوبئ خود جنبههام جاى جديدترى را درون كلمه نمايان مىكيكن.
 كفتمان براى القاى معنا در حيات ايدئولوزيك حقيقى نمىكاهدا در در در اين رويكـردد،


 وجود ندارد. در اين رشتهها حتى بى بروحترين و قطعى توين نوع اثباتگرايى نيز قادر نيست برخوردى خنثى باكلمه داشته باشد و آن را يك شـى

 كلمات و هم با كلمات سخن گويد. اشكال مختلف نقلقول و تفسير يك دريافت

 نكته توجه داشت كه رمان همواره در خود، كلمئ ديگرى را به رسميت میش فرايند به رسميت شناختن گفتمان ديگرى را بازنمايى مى مكند. در پايان كمى درباره اهميت مضمون فرد متكلم و گفتمان او در گونههاى
 گقتمان اوست (و ناگزير همهُ مضمونهاى ديغا ديعر در جوف موضوع گـفتمان مـعنا
 البته يك فرد سخنگوست دفاع مىكند يا آن را متهم مى سازد. در اين اثنا بر كلمات
 خلاقانه، گفتمانهاى بالقوه براى متهم يا مدافع ايجاد مـى شـود (در فـنـون بـانلاغت







 با آنها ارتباطى مكالمهانى داريار دارد.








 كلمه، معنادار مىشوند يا يا مستقيماً در كلمات تجسم مىيايابند.









 موضوع، الزامأ به خودى خود نشاندهندهُ جدايى بين كغتمان و واتعيت نيست.

For For


 افلب تا مرز تحريف كامل آنها پیش میرودد)؛ اين امر بـا بـافت در قـاب گــيرندهُ




 جوهرهٌ مكالمهاى خود زبان در حال تكامل امتداد نيافته؛ اين دوصدايى دري بر مبناى دكرمفهومى اصيل ساخته نشده بلكه بر اساس تنوع صرف صدار دراها بنا گرديده است. در بيشتر موارد، دوصدايى بلاغى دوصدايى مبجرد است و لذا به كار بررسى كاملاً




 رمان تباين دارد كه انگارهُ يكى زبان را هدف قرار مى يدهد.
 زندگى روزمره و همچحنين در حيات كلامى-ايدئولوزيكى داراى جنين اهميتى است.




 شُخص و گفتمان فرد ديگر وجود دارد؛ فرايندى كه طى آن اين دو گفتمان به تقابل و احياى مكالمهاى يكديگر مى يردازند. بيانى كه به اين صورت


بيانگر مقاصد فرد سخنگوست؛ بيانى كه فقط بهمنزلهُ حامل مستقيم و تك صداى ترجمان تلقى مىگردد.
تاكنون اين نكته كه يكى از موضوعات اصلى گقتار بشرى، خرد گفتمان است
 است. دريافت فلسفى جامعى نيز از همهُ بخشهـاى اين حقيقت حـاصل نغـرديده


 تأكيد مىكند، از گفتمان ديگرى فقط با بهره گيرى از خود آن گفتمان بيگانه مى توان


 زبان كه پوستهُ مرده و (شى دربارئ كلمه صحبت كرد.





 تحتالشعاع بازنمايى هنرى گوينده و گفتمان او در شكل انگارة زي زبان هستند. در اين

 كلمئ ديگرى به نحوى كه بيرون از جهان هنر وجود دارد با بازنمايى هنرى چـــنين نقلقولى در رمان چیيست؟

 تمسخرآميز) - بيان افراد خاص را هدف خـون ارد قرار مىدهند. اين اشكال غـيرهنرى،

مبادلات عملاً فعال بيانات مجزاى ديخراناند كه در بهترين شرايـط، فقط بـيـانات


 تمركزشان بر انتقال بيانات است (حتى اگر انتقالى آزادادانه و خلاق ارائئ دهند)، برايى












 به زبانهاى مختلف سخن مى يكويند.






 اجتماعى-زبانشناختى عينى است كه براى خود هويتى مشخص در در محلو دوة زيبانى تعيين مىكند كه فقط به طور مجرد، يكبارجه است. حخنين نظام زبانى اغلب تن به

يكى تعريف دقيق زبـانشناختى نــمىدهد بـلكه حــامل امكـانات فـرديت بـخشتى








 مونق هستند.









 ديدكاها اجتماعى-تاريخى بسيار روشنغرانرانه باشدر).
بـابراين مىتوان از نحورة تلفظ كلمئ




FOV كفتمان در رمان
علميه يا پزشكانى را داشتند كه زبان لاتين و علوم آلمانى فرا گرفته بودند. در زبان روسى، تلفظ خشن لاتين يا آلمانى كلمهٔ principles حاكم شد. نمونـ
 كلمئ čelovek [مرد] است. انتخاب اين كلمه، ريشه در گونههاى بِست و مـتوسط زيان ادبى دارد.

 نمىشود. اين اظهارنظرها خود مبدل به يك موضوع شدري شداند: در اين مواقع، كلمات نويسنده داراى فحاوى مكالمهاى، دوصدايى و دوزيانـيانه است (مثلاً وقتى كه كلمات
 به تعامل مى بردازند).






 ابراز گفتار ديگرى چديد مى آورند و درنهايت به درون اين گِنتار راه مى يابند، تكيهها
 ديگرى خلن مىنمايند.
به بركت قابليت زبان در بازنمايى زبان ديگرى و در عين حال حفظ ظر


 بازنمايى باشد و هم به صحبت با خود ادامه دهد، امكان خلق انگارْههاى رمانگراى

خاص زبانها فراهم مى آيد. بنابراين بافت در قاب گيرندهُ نويسنده دست كـم قــادر

 موضوعهاى گفتار ممكن است بيرون از از بافت نويسنده
 خلاصه نمود: ا. ييوندآفرينى، r. ارتباط متقابل مكالمهانى زيانها و r. مكالمههای خالص.
 همواره در پيوندى ناگسستنى با يكديگر، وارد تار و بود هنرى و يكچـارجَّ انگـاره مىشوند.
پيوند آفرينى چجيست؟ پيوند آفرينى عبارت است از آميختن دو زبان اجتماعى در محدودهُ يكى بيان واحد يا مواجههُ دو ذهنيت زبانشناختى گوناگون در عرصهُ يك بيان، كه دورهاى از زمان، تمايزات اجتماعى يا عامل ديغرى آنها راالز يكديغر

جدا نموده است.
در رمان، بِيوند دو زبان در محدودهُ بيان واحد، شگرد هنرى هدفـمندى است

 روشها محسوب مى شُود. حتى مى توان گفت زبان و زيانها در وهلةُ نـخـست بـا بيوندآفرينى و آميختن (زبانهاى، گوناگون، دستخوش تغييرات تاريخى مىشوند؛

 تاريخى و گذشْتْ ديرينشناسانهُ زبانها همزيستى دارند. اما همواره بيان در حكم

 (يك ييوند هدفـمند): وجود دو ذهنيت زبانشناختى كه يكى بازنمايى مـى

 مقصود زبانى بازنمايىكنتده بهجايى انگارهُ [obraz] زبان، صرفاً يكى نمونه [obrazec]

F09 كفتمان در رمان
از زيان فرد ديگر جاصل مىشود؛ يا نمونهاى اصيل يا نمونهاى ساختگى.



 كرفته مىشود.
 نيست (همبستگى هاى دو زيان) بلكه آميزهاى است از از دو ذهنيت زبانـي


 آنجا كه در واقع بيانات عينى و مجزا به همين زبانِ بازنمايى شده ابراز إِ مـى
 خاص سخن گويند، به همان زبان، بِيانات خود را سازماندهى كنتد و لذا معصد زباند



 عامل فردى اگرحه براى عينيتبخشى زبان و براى مستولى
 پيوندى ناگسستنى دارد (در اينجا سرنوشت زبانها و سرنوشت فردى افراد سخنگو
 دوتكيهاى اسـت (مثل فن بلاغت) بلكه دوزبانه نيز هست حون در در بيوند رمانگرا فقط
 اجتماعى-زبانشناختى و دو دوره́ زمانى نيز حضور دارند كه اگرحه آكاهانه با ها هم

 علاوه بر اين، در يك پيوند رمانگراى هدفـمند، آميختن اشكال زبـانشناختى

تخ F\&. تخيل مكالمهاى
مختلف ــ نشانههاى دو زبان و دو سبك ــ در مقايسه با تصادم ديدگاههاى مختلفـ


 معناشناسى عينى و اجتماعى. البته اين امر صحيح است كه حتى در چييندهاى تاريخى|انداموار نيز فقط دو زبان به هم پيوند نمى



 آنها حامل توان بالقوهاى براى خلق جهانبينى هاى جديد، با براى نگگش به جهان در قالب كلمات هستند.




 معناشناختى خاص خود در آيد: لازمهء اين پيوند، يك نيروى ذاتى و بنيادين خاص و نوعى بیکرانگى است.
 ساختار نحوى كاملاً منحصربدفردى است. در اين پيوند، دو بيان بالقوه در محدودهُ وـد



 ساختارهاى نحوى ييوند دوصدايى يى برد. البته اين مقولات ورد با بآميزهاى از اشكال


F81
ممكن است در ييرندهاى انداموار مشاهده شوند)، آنها دتيقاً أتلاف دو بيان ديان در يكى










 است. بايد توجه داشته باشيم كه بهـنگا



 انگارههاى زبانهاى موجود در رمان مياني





 زبانى به مـابه يك كليت تفاوت دارد. در تنوير متقابل، آميزش مستقيم

 نمىيابد و بيرون از بيان باقى مىماند.

آشكــارترين و شــاخصترين شكــل تـنوير مستقابل ذاتاً مكـالمـهالى زبـانها،
سبكـيردازى است.

 وجود دو ذهنيت زبانشناختى مجزا ضرورى است. ذهنيت بازنمايى وكنتده (يـعنى ذهنيت زبانشناختى فرد سبكـبرداز) و ذهنيتى كه بازنمايى مى شود و سبكـيردازى
 دارد چچون در سبكـريردازى وجود يكى ذهنيت زبانشناختى خاص (هـمزمانى فرد
 خاص، سبك، مبدل به سبكـيردازى مىشود و سبكى مزبور در پسزمينهُ آن ذهنيت، مفهوم و معناييى جديد مىيابد.
 سبكـبردازى شده را به مثابه مواد خام به كار مى گيرد؛ فرد سبكـريرداز فقط مىتوانـد دربارهٔ موضوع به زبانى سبكممند غير از زبان خودش مستقيماً سخن گويد. امـا اين
 زبان معاصر، برتو ويزَها مزبور تأكيد مىكند، بعضى ديگر را به حاشيه مىراند و الگوى خاصى از از تكيههاى



 زبانى-هنرى سبكـريرداز است.
ماهيت سبكـيردازى ايِنجنين است. نوع ديگرى از تنوير متقابِل كـه شـباهت
 فقط با مواد خامى سر و كار دارد كه زبان مورد خردازشش در در اختيار او قرار مىدهدل:
 زبان بيگانه تأكيد مىكند اما از مطالب زبانشناختى بيگانهاى استفاده نمىكند كــ حاوى عناصر معاصر زبان سبكيردازى مزبور هستند. اين نوع سبكبردازی بايد ذاتاً

كفتمان در رمان
از بيشترين انسجام ممكن برخوردار باشد. رسوخ مواد زبانشناختى معاصر (كلمه،


 ذهنيت زبان سبكبرداز ممكن است هم به تنوير زبان سبكمند بـر بـر دازد و و هم كلمهاى

 ابِجاد مى شود (پِديدهاى كه بيشتر مواقع، مشابـه بِيوندآفرينى است).


 كه به خودى خود غيرممكن بود برد در آن موقعيتها قرار



 شُمار مى آمدند)، اما فقط زبانها در آن، زبانها هنوز در حال تكامل هستند و سبكى خاص خار خود را ااختيار نكردهاند)


 فرانس 「، هانرى دو رنيه و ديگران به بازنمايى اصول زيبايى شايناسى در رمان مى ير دازند (اصولى كه فقط به طور محدو د در در دسترس گونئه رمان است).

 حاضر به آن خواهيم پرداخت

در نوع ديگر تنوير متقابل ذاتاً مكالمباى زبانها، مقاصد كفتمان بازنمايمايى بكندها


 ماهيت سبكيردازى تقليدى تمسخرآميز جنين استي استي
























كفتمان در رمان
 كاربردى هستند. مكالمئ رمانگرا حامل هزاران رويان ريارويى مكالمـها



 بين عوامل اجتماعى است كه نهتنها در همزيستى ساكنشـان انـا با يكديگر دركشدنى
 مى شرند، مكالمـهاى كه تا ابد مىميرد زندگى مىكند و متولد مىشود: در ايـنـجا
 مقولهاى متناقضنما، جندگفتارى و ناهمگگن است. اين مكالمه سرشار از از انگارههاى رمانگر|است و انگارههاى مزبور بییِيايانى خود، ناتوانى در گفتن كلمـهانى يكـبار و

 آنها را از مكالمات نمايشى كاملاً متمايز مىكند، مرهون مكالمهُ بين زبانها الما است. زبانهاى خالص در رمان، جه در مكالمات و جه در تكگويى هانى شخار داستان، تحتالشعاع همين رسالت خلق انگارههاى زبان قرار مىگيرند.





 (رمان_خاطرهنويسى، يا انواع گوناگون رمانهاى تاريخى) يا دنياى يك گروه خاى سنى و نسلهاى مرتبط با دورههاى مختلف و جهانهانى اجتماعـى (رمان رشد و كمال و رمان تحول'). بهطور خـلاصه ـــيرنگى رمــانگرا در خـدمت

1. Entwicklungsroman

بازنمايى افراد متكلم و دنياى ايدئولوزيكى آنان است. آنحهه در رمان تحقق مىيابِد،

 ديگربودن آن زبان غلبه مىشود؛ ديگربودنى كه فقط تصادفى، ظاهرى و و وهمآميز است. از مشخصات ويزٌُ رمان تاريخى، امروزى كردن مثبت است، نور نوعى از از ميان برداشتن مرزهاى زمانى و به تحقق رساندن يكـ زمان حال ابدى در گذشته. پرورءْ اصلى سبكشناختى گونهُ رمان، خلق انگارهٔ زبانهاست.

 هنرمندانه سازماندهى شده است، نه مخلوط مكانيكى گنگگى از زبانها (يا دقيتنر
 متصور است، ساخت انگارة هنرى زبان است.
 (گويششناختى) دقيت و كامل دادههاى تجربى زبانهاى بيگانهاى ندارد كه با با متن
 مزبور تلاش مىكند.
خلق بيوند هنرى، تلاش عظيمى مى طلبد: جِنين پيوندى كـاملاً سـبــيردردازى
 امر، بيوند هنرى را از تركيب سرسرى، بدون تأمل و نابهسامان زبانها متمايز مىكند
 متوسط محسوب مىشود. در اين يبوندها، ارتباطى بين نظامهاى زيانى منسجم وجود




 بسط و تعميق افق زيان را مىطلبد، به عبارتى خواهان تشديد ادراك ما ما از تمايزات اجتماعى-زبانشناختى است.

FEY كفتمان در رمان

دو خط سير تحول سبككشناختى در رمان اروثا ييى

رمان، ترجمان گاليلهاى مـفهوم زيـان است كـه حكـومت مـطلت يكـ زبـان واحـد يكِيارحه را نفى مىكند، بلدين معنا كه از به رسميتشنان مركز كلامى و معناشناختى جهان ايدئولوزيك امتناع مىورزد. اين مفهوم، تـعداد




 كلامى و معناشناختى است ـ نوعى بى



 فرهنگى_سياسى واحد (يادشاهىهاى هلنيستيكى، اميراتورى روم و نظاير ايـنها) احاطه شدهاند.
اين تحولى بسيار مهم و در واقع اساسى در سـرنوشت گـفتمان بشـرى است: آزادسازى بنيادين مقاصد فرهنگى_معناشناختى و عاطفى از سلطهُ يـى زبان واحـد يكیارحه و متعاقباً از بـن رفتن همزمان نظر اسطوره مطلق تفكر دانستن. بنابراين فقط نشان دادن كثرت زبان وبانهاى موجود











 در يكان جهانى universum تـنوير مـتقابل زيـلـي بدينمنظور بايد ابتدا زبانهاى مختلف در در ذهنيت واحـي


















 ذهنيت ادبى-زبانى محسوب نمى نـود. تنوع گفتارى ذاتى يكى گويش ادبى و محبط

## F89 كفتمان در رمان

غيرادبى چيرامون آن، يعنى كل تركيب گويششناختى يك زبان ملى خاص بايد اين امر را لحاظ كند كه اقيانوس دگرمفهومى، آن را فرا گرفته است. اين دگرمفهومى هـم

 است. حتى اگر يك جندزبانى غيرملى، واقعاً در نظام زبان ادبى و نظام گونه انهاى نثر



 كه يـيوندى انداموار با زبان دارد، نابود مى سازد و در نتيجه يكـبار و براى هـميشــه



 زبان است؛ ارتباطاتى كه عامل تعيينكنندهُ تفكر اسطورْانى و جـادويى مـحسرب مى شوند. بدون شكـ پيوند قطعى كـلمه بـا مـعناى ايــدئولوزيكـ عـينى، يكـى از از مهمترين ويزُگى هاى شاخص اسطور را رقم مىزند و از سوى ديگر مـوجب نـوعى درك خــاص از شكــلهانا مـعانى و تركيبات سبكشناختى زبان مى شود. سپس تفكر اسـطور رالى كـه در اخــتيار زبـان حامل خود است ـ زبانى كه واقعيتى اسطورْاى را با ارتباطات و روابـط مـتقابل زبانشناختى خاص خود مى آفريند ـ جايگزين ارتباطات و روابـط مـتقابل خـود



 ساختار صورى خالصترى دست يابند (اين امر در نتيجهُ پِيوند انگارهها با بارتباط عينى مادى است) گويى انگارههاى مزبور قدرت بالقوءّكلمه را برایى گويايى بيشت محلدود مىكنند.(F4)

 مبتنى بر فرضيه است).(هץ) اما حتى در دورههايى كه مدت زيادى از برحيدهشدن

 به وحدتى يكـارجه و ايمان به گويايى كامل اقتدار مزبور، آنقدر در همهُ گونههانى


 به قدرى زياد است كه دگرمفهومى نمىتواند ذهنـيت ادبى و زيانى را نسبى و از آنها تمركززدايى كند. تمركززدايى كلامى-ايدئولوزيكى فقط زمانى به وقوع مى وييوندد كـي

 نسبت به زبان را مى خشكاند كه مبناى آن باور به وجود بيوندى مطلق بين معنانى ايدئولوزيك و زبان است. دركى دقـيت نسـبت بـه مـرزهاى زبـانـان ايـجاد مـــشـرد (مرزهاى اجتماعى، ملى و معناشناختى) و فقط در حنـنـن حــالتى است كــه زبـان،





 بهفرد معنا و حقيقت تلقى نمى رشود، صرفاً به يكـ روش از حیند روش ممكن برانى فرضيهسازى درباره: معنا مبدل مىگرددر. اين امر مشابه مواردى است كه يكـ زبان ادبى واحـد فرد ديگرى نيز هست. ناگزير اقتدار مذهبى، سياسى و ايدئولوزيكى مربوط به زيان



FYI كفتمان در رمان
زيانهاى ملى حمايت مىكند كه واقعاً از آنها استفاده مىشود. بدينترتيب جوانـههاى نـتر رمـانگا در جــيا هلنيستيك در امچراتورى روم و بههنگام فروپِاشى و انحطاط تمركزگرايى گفتمان و و
 در دورههاى مدرن، همواره با فروياشى نظامهاي

 هم خارج از آن در جريان است
 اولئ نثر اصيل دوصدايى و دوزبانه در دوران باستان هميشه به پایى رمان بهمنزلهُ يكى سـاختار تركيب نگارشى و مضمونى معين نمىرسيدند. در بيشت تر موارد، نـــر





 آيوليوسى) و رمان پترونيوس سـاخته شدند (و باقى ماندند).








 بودند، در كنار يكديغر قرار نگرفتند تا بدنهُ قوى رمان را تشكيل دهند. عناصر مزبور
 سبكشناختى خاص در تكوين رمان شد (آيوليوس و تترونيوس)، الڭوى مناسبى
محسوب نمىشـدند.





















 مكالمه. البته ميزان استقلال اين واحدهاى ساختارى در سبك رمان بهانيجّوجه با با

## 1. Lumierres

FVr Kفتشان در رمان
ميزان استقالال ساختارى آنها به خودى خوده يا ميزان قطعيت گونهاى آنها مطابقت

 مناصر در سطحى معناشناختى و كلامى قرار دارند، همهُ آنها برا براى بـيـان مـقاصد نويسنده مستقيماً و با قدرت مساوى به كار گرفته مى شوند.


 ديدگاه ايدئولوزيك، رمان سوفسططايى كاملاً تمركززدايى شده است (مانتند همهُ آثار


 است كه صرفاً در شكل „كلمات" خلاصه مىشود. هـمين تـجرد و تــمايز فـراوان

 افزودن دگرمفهومى به موضوع خودد، بدون ادغام با دگرمفهومى به وجرد آمد آمه است


 مختلف سِبكى مزبور و زبانهاى موجود در دگرمفهومى را منتفى دانست. مثالً مـا نمىدانيم ارجاعات بیشمار و بسيار متنوع موجود در اين رمانها داشتهاند: آيا دارایى كاركرد مستقيماً هدفـمند بودند مئل ارجاعاع ديگُى، شايد ارجاعات نترى (يعنى شايد اين ارجاعات، سارد ارياختار دوصدايى داشته






و جريان داستان را در مهيجترين و برتنشترين لحظهُ آن دجار وقفه مىكند، همين
 مى دارد كه به وجود سبكـيردازى تقليدى تمسخرآمسـيز شكى كـنيم (مــخصوصاً در
 (هr).داستان افزوده مىشود)
بهطوركلى تشخيص تقليد تمسخرآميز جز در موارد بسيار واضح، بلون شناخت
 ثانويه بسيار مشكل است (مخصوصاً در نثر ادبى كه به ندرت آ با وا وضوح سر سر و كار داريم، اين كار سخت




 دوصدايىى بودن آنها به آَسانى در فرايند ادراكشان تحقت مى يابد و مفهوم هنرمندانئ
 دست نمىدهند (آنها به همراه تودهٔ عظبم كلمات مستفيم نويسنده جارى مى ششرند). در رمانهاى سوفسطايى(هr) به وجود سبكيردازى تقليدى تمسخرآميز (و بقيئ
 مزبور در آنها پیى برد. پسزمينهُ كلمات و معانى دگرمفهومى كه ايـن رمـانها در در تعامل مكالمهاى با آن معنا مىدهند، تا حدود همين سبكيردازى انتزاعى و مشخص رمانهاى مزبور كه امروزه به نظر ما بسيار يكنواخت و كسالتآور است در چسزمينهُ جهان دگرمفهوم معاصر خورد، زندهر تر و
 را به بازى دوصدايىگرفته و مبادلات مكالمهالى با آنها را شروع كرده بود.
 است (ما از اين بس اين خط سير را خط سير اول مى ناميم). در دوران باستان بستر رشد خط سير دوم نقط در انواع گوناگون گو نههاى مختلف آماده شُد و رمان نوع دوم

FVA كفتمان در رمان

 خطط سير اول خلافـ خط سير دوم، در رمان سوفسطايى ترجمانى كامل و جــامع
 توسعةٔ رمان را تعيين كرد. ويزگى اصلى اين خط سبر آن است كه فقط يكى زبان و

 رمان بهشكلى جدلى و مناظرهالى نهفته است، اما بيرون از رمان قرار دارد.


 دكرمفهومى رادر تركيببندى رمان تلفيت مىكند، از آن براى ايجاد همان هماهنگى گفتارى








 نيم نگاهى دارد به زيانها، ديدگاهها و نظامهام
 سبكـيردازى رمانكرا و شاعرانه است.
 سبكشناختى خاصى تقسيم مىشوند. هر دو خط سير، يكديخر را تطع مى ركنتد و
 سبكـريردازى مطالب و سازآرايـى دكرمفهوم آن حاصل مى دشود.

در اين قسمت به بـررسى اجـمـالى سـلحشور رنامئ عــــقانئ مــنظوم كـلاسيك خواهيم پرداختـ.











 بازسازى و ادغام اين زبانها و فرهنگا









 بود؛ وحدتى كه به هر حال بهقدرى قوى بودكه بر كيفيت بيگانئه مطالب مزبور غلبه
I. Breton-Celtic

FVV كفتمان در زمان


 نويسندهاى خاص الزاماً نبايد همهُ مراحل اين تعامل با گفتمان بيگانه را بشت سر

 نشده بودند (آنطور كه بيش روى حمـاسهيرِدازان كليتى منسجم قرار داشت) بـلكـه






 رمان قرار دارد اما واضح است كه بـيشتر نسـبت بـه قـطب رمـان مـتمايل استـ


 آلمانى است كه اساساً و عميقاً دوصدايى است و مى وتواند كـي


 نخستين رمانهاى نتر نيز از لحاظ زبان، وضعيتى مشابه داشتند. در ايـن آثـار،



 حماسى به نثر مهمتر بود. تولد نثر رمانگًا در آلمان تابع الڭگوى خاصى است:

نجيبزادگان فرانسوى آلمانى مسلك در فرايند ترجمس و بازگردانى نثر و نظم فرانسوى

 ذهنيت، آزادانه در ميان زبانهاى مختلفـ در بـد



 مطالب آن نوعى گسستگى كامل و بى تفاوتى محض نسبت به يكديگر ايجاد شد.



 موضوعش، گويندهاش و با گفتمان ديغرى تعريف كرد. سبكى مىكوشد مطالب رابا زيان و زيان را با مطالب به شكلى انداموار ادغام كند. سبكـ قادر به منطبتشـدن بـا بـا








 گرفت و همين نثر توضيحى، مدت زمان زمان مديدى سرنوشت آنها را را رقم زد.




## FYQ كفتمان در رمان

حد كافى بينالمللى بودند. نكتهُ بسيار مهم اين واقعيت بود كه نثر مزبور ر، فاقد مبناى اجتماعى مستحكم و يكــارحه و فاقد اتكا بـ نفس حـاصل از ارتـباط بــا يكـ ردهُ اجتماعى ثابت بود.
 سلحشورنامههاى عاشقانه داشت خرون موجب تغيير و دگـرگونى مـخاطبان خـود شد.(ه4) چابٍ كتاب، گفتمان را نيز مبدل به شيوه́ ادراكى صامت كرد كه اين تغيير





 ذهنيت فرهيختهُ ادبى اعتلا بخشيدنـد
در اينجا نظرى اجمالى بر خصوصيات ويزَّ نخستين رمانهاى نثر مىافكنيم. اين آثار در واقع گفتمانى مجزا از مطالب خود هستند كه وحدت يكى ايــئولوزُى اجتماعى در آن رسوخ نكرده است. تنوع گفتارى و نيز زيانى، اين گفتمان را الحاطه كرده است و گفتمان مزبور فاقد هر گونه نقطةُ اتكأ و مركز استـ استـ اين گفتمان بدون ريشه كه در ميان طبقات اجتماعى سـرگردان بود، ناگزير به اتخاذ ماهيتى مركب از

 تمام و كمال از گفتمان يا صورتبـند گفتمانى كه از مطالب خود يا وحدت ايدئولوزيكى حامى كه أرتباطى بنيادين با با آن داشته باشد، جدا مىشود، مقولات زايد و غيرضرورى فراوانى را در خود جاى

 مطالب خام باشد. عرفگرايى خاص جنين گفتمانى فقط يكى هدف را دنبال مىكند:
 مى شود، موانع مو جود در آن برطرف مى گُردد، اصلاح، آراسته و رتوش مى مشود. در
 مقولات متعارف كه به طرر تصادفى انتخاب مىشيوند يا از ميان آرايههاي محض جانشينى بيابد.











 ممكن است به صنايع ادبى شعرى آراسته كُردد اما در جنين بافتى، صنايع اليع ادبى مزيبر













FAI گفتمان در رمان
نيست كه يكـارجگى و تعامل كامل و انداموار زبان و مطالب آن در رمان، در اين خط سير تحقق نيافت بلكه در خط سير دوم، يكخارحِگى و تعامل رمان بـه دست آمــد
 مى يردازد. اين خط سير دوم بود كه در مراحل آتى تاريخجّهُ رمان اروپـايى بســيار ضرورى و ثمربخش شدرد






 آداب"، در مرز بين مقتضيات و ارزشـداورى هاى موري موجود در سبكى از يكى سـو و مقتضيات سازنده و هنجارى زبان از سوى ديگر قرار گرفته است (يعنى اگر مربوط بـ به سبك شود، شكل معين بخشى از گويشى خاص يا شكا حساب مىآيد و اگر مربوط به زبان باشُد، صحت زبانشناختى خود را به ثـبوت مىرساند).
مقولات مـحبوبيت و در دسـترس بـودن، بـه بــتث حـاضر مـربوط هسـتند،
 در برابر آن پسزمينه ايجاد شود؛ بدون مكالمهاى شديد بين بافت و آنجه گـفته شــده، بـه عـبارت ديگـر، روانسـازى و هموارسازى سبك.
مقولهُ عام و گويى غيرگونهاى „زبان ادبى" در زبانهاى ملى گوناگون و دورهمهاى مختلف، حاوى مضامين عينى متنوعى است كه ميزان اهميت آنها ها هم در در تاريخ





























1. Tuscan

FAT كفتمان در رمان
است"ه و نظاير اينها شروع مىشود). اما ادبى بودن زبان ممكن است برعكس عمل كند و در يى تعيين مرز سبكشثناختى [در مقابل مرز زبانشناختى] خود
 اشيا و عواطف، قطعيت خاصى به خود مىگيرد. اين مقتضيات جديد، كسانى را كه سخن مىگويند و مىنويسند با جزئيات فراوان تعريف مىكيكند (در اين مـوارد، بـا



 حتى شيوهٌ زندگى ما تأثيرى نداشته باشد (تأثيرى كه گاه بسيار عميت است) و در
 بودن از لحاظ تاريخى و ضرورت آن در تاريخ ادبيات و زبان ادبى از تنوع فرانـي اورانى برخوردار است: مثلاً ممكن است مانند فرانسهُ قرن هفدهم و هجد ورهم، وري اين امر تحقق فراوانى يابد و بسيار ضرورى شود يا ممكن است تأثيرى ناحثيز از خود بــه جـاى


 فرهنگى و سياسى متكى به آن بستگى دارد دارد.



 رمانهاى خط سـر دوم سبكشـناختى، غيرمستقيم است. رمانهاى خط سير اول سبكشناختى بر آناند كه دگرمفهومى زبان محاوره و نيز

 مزبور با دگرمفهومى أست. اما رمانهاى خط سير دوم سبكشناختى، زبان ادبى و روزمره اعتلايافته و نظميافته را مبدل به مطالب لازم براى سازآرايى خود و مبدل به

كسانى مىكند كه اين زبان برايشان مناسب است، يعنى مبدل به (امردم ادبى") با طرز
 شخصيتهاى اصيل مبدل مى مسازد. درك جوهره́ سبكشناختى خط سير اول بدون درنـظركرفتن يكـ نكـتهٔ بسـيـار

 ساخته شده است. سلحشورنامههاى عاشثقانهُ نتر، خـود را را در مــابِل دگـرمفهومى (ريست)" و (عاميانهء) همهُ حوزههاى زندگى قرار مسىدهند و بـين آن دگـرمفهومى و

 بسيار عملى و محدود دارد كه مملو از تداعى هاى نافرهيختهُ پِست و رنگـ و و بوى بافتهاى خاص است. سلحشورنامن عاشقانه، گتتمان خود را كه فقط با برترين و
 ادبى، علمى) است در تقابل با همهُ اين مقولات قرار مى دهد. بدين ترتيب كفتمان تعالىيافته كه غير از گفتمان شاعرانه است در گفتوگوها نا نامهها و بقيهُ گـونههاى روزمره، جايگزان گفتمان عاميانه مى شودد، همانطور كه يك حسن تعبير جايگزين
 گفتمان زندگى واقعى قرار دهد.









FAD گیتتان در رمان
احتمالى زندگى، گتتمان مناسب را ارائه مىداد و در عين حال هــمواره خـود رادر تقابل با وجوه پرداختتنشدهُ آن قرار مى داد.






 گفتمان تعالىيافته، تحقق نمىيابد و حل و نصل نمايشى بيدا نمى اصكند.




 را تحت تأثير قرار دهد اما فقط به شكلى غـلى غيرمستقيم
 سبكشناختى زبان روزمره است، بايد با گونههاى متعدد و گـونا
 رمانهاى سوفسطايى دايرةالمعارف نسبتاً كاملى از گونههاى موج جود زمـانـان خــود


 نمونههاى شاخص حفظ نمايند. حتى سبك سلحشورنامه نيز (كه فقط پاسخخگوى

 اينجا حتى نمىتوان درياره: زبانهاى گونهاى به معناى محدورد آن آن سختى به ميان













 موضوعات زندگى واقعى تهى است، سرشار

 است (اگرحَه با روشى تعمداً مجادلدانى و لذا محسوس)




 دكرمفهومى، داد خود را به خاطر طـرد شــدن و مـجرد شــدن مـى مستاند (مــلاً در سخترانى هاى سانجو بَانزا) (هQ).





FAY گُتمان در رمان
دوصدايى است و در آثار سروانتس، كامل ترين و ثرمحتواترين نمونههاى آن موجود
است.
در اوايل قرن هفدهم خط سير اول سبكشناختى رمان تا حدودى تغيير كـرد: عوامل تاريخى زندگى واقعى، براى انجام رسالت مجادلهالى و مناظرهالي عـينى تر،
 سلحشورنامهُ عاشقانهُ انتزاعى، جاى جار خود را به موضع ماريرى اجتماعى و سياسى بارز رمان باروك داده است.
رمان شبانى مـطالب خـود را بـه روشـى كـاملاً مـتفاوت ارائـه داده و مـوضع


 واقعيت در آن مطالب بيگانه نهفته است. بنابراين مقولا در شكل همان مطالب ابراز كنند. بهتدريج حيزى كاملاً متفاوت، كه هـــمانا رابـطـة باروك است، جايگزين رابطهُ سلحشورنامهٔ عـاشقانه و مـطالب مــشـودود فـرمول جديدى براى ارتباط برقرار كردن با مطالب به دست آمده است، اسلوب جـي

 درآوردن نوعى تظاهر به قهرمانپرورى(\$1). فهم يكى دوره نسبت به خوردش قوى و عميقتر مى شود و مطالب بيگانئ متنوعى را براى ابراز و بازنمايى خود



 اين روش جديد به كارگيرى مطالب، در رمان باروك كه با تهرمانان تاريخى سر و
 جستوجوى مطالب قهرمانى همهُ دورهها، كشور ها و فرهنگانها بوده، در تمامى اين تلاشُها براى دربرگرفتن انداموار همهُ مطالب قهرمانى متصورر، صرفنظر از مـنبع


















 غيمستقيم از طريت رمان باروك، بد منابع قرون وسطايى و باستانى آن (و يسش از
آنها، بد خود شُرق) ختم مىشوند.

استفاده از عبارت رمان آزمرن به جاى رمان بان باروك، انتخابى كاملاُ شايسته است





 عميت و بايدار سامان مى بخشـد.

F19 كفتمان در رمان
در اينججا لازم است بر ايدهُ آزمايش و ايدههالى سازماندهندهُ ديگر در گونهُ رمان تأملى نماييم.
ايدهُ آزمايش قهرمان و گفتمانش مىتواند اصملى ترين ايدهُ سازماندهندهُ رمـان

 نسبت به دلاورى قهرمان داستان ترديد نمود.




 آزمايش در نخستين افسانههاى مسيحى، زندگى قديسان و بيوگرافى هاى شـــخصى
 و حيات مجدد يكى شده است (همينها شكلى هاى جنينى نوع ماجراج اسراجويى و نيز

 شهادت (آزمايش از راه رنج و مرگ) و از سوى ديگر با اليدهُ وسوسه (آزمايش بـا بـا

 سلحشورنامهها، هم داراى ويزگى هاى آزمايش سـلحشور ونامههاى يـا


 شُكلى ضعيف و ظاهرى سازماندهى مى ركند و اصالً به كنه مطالب رسوخ نمى ركند.
 تركيببندى خارقالعادهاى بهزيبايى سازماندهى مىكند.

به موازات توسعئ رمان، ايدهُ آزمايش اهميت عظيم سازماندهى خورد را حفظ نمود؛ در دورههاى مختلفـ، محتواى ايدئولوزيكـ آن تغيير كرد اما ارتباطث با با سنـ نيز حفظ شد. البته اين ايده، گاه با خط سير اول و گاه با خط سير دوم تحول رمان كه خط سير غالب بودند (باستانى، سبنتانويسى و باروك) ارتباط دأشت. نوع خاصى از





 جسمانى و انعطافــذيرى فرد مبدل شد. در رمانهاى الوا او، مطالب بهمنزلهُ آزمايش أرزش زيستى قهرمانان (با تـايج منفى) سازماندهى میش
 هنرمند براى زندگى مرتبط است). انواع ديگـر رمـان فـرن نـوزودهم عـبـارتاتانــد از: آزمايش شخصيت قوى فردى كه به دليلى به مخالفت با با خود يا با جامعه مى بريردازد، كسى كه در جستوجوى دستيابى به استقلال كامل و انزوايى همراه با افتخار است، كسى كه در آرزوى ايفاى نقش رهبر برگزيده است، آزمايش اصلاحطلب


 روسسى آزمـايش شايستغى و ارزش روشنفكر در جامعه است (مضمون (اانسان
 روشنفكران در انقلاب). در رمانهاى ماجراججويى ناب نيز ايدهُ آزمايش اهميت بهسزايى دارد و از آنجا



Fq1 Fil
به زرفاى ايدئولوزيك، روحيء خاص اجتماعى-تاريخى يك زمان خاص و حركت

 كمال خود دست يابد و همهُ توان بالقوء گونهاى خود

 بهخودى خود عامل سازماندهى رمان باشد. برعكس، ما همواره در هر مر مـاجرايـى

 آن ماجرا بوده، أما در رمانهاى ماجراجويى ناب، قـدرت ايــــئولوزيكى خــرد را از

 سازماندهى شده است.



 دارند. حتى در دوران باستان.هم اين دو نوع مختلف مشاهده میشورند كـر كه يكى در






 مى خورد.(90) رمانهاى ماجراجويى آمريكايى و انگليسى نيز همين طور هسـتند

## 1. Lazarillo

(ديفو، مانكى لوييس، ردكليف، والپـل، كـو





 به اشكال زندگىنامهاى، بيوگرافى هاى مسبحى اولبه و افسانههاى دنياى رومى_هلنبى رهنمون شوند. رمان معروفى مثل Rocambolle اتر پونسون دو ترايل(99) مملو از باستانىترين تلميحات است. در دل ساختار اين رمان مىتوان رمان آزمايش رومى-هلنيك با مضمون بحران و حيات مجلد پـى برد برد (افسانههاى
 مجموعهُ كاملى از عناصرى را يافت كه به رمان باروك، آماديس و پيشت سلحشورنامههاى عاشقانهُ منظوم بازمىگردند دوم (لازاريلو و زيل بلاس) نيز وجود دارد اما روحيهٔ حاكم، روحيهُ باروك است.

 منحصربدفردى كه در بطن ساختار آثار داستايفسكى قرار دارد، تأملى بر سنتهانى
 جريان با رمان باروك ارتباط دارد: (رمان هيجاننانگيز)؛(9V) انگليسى (مانكى لوييس،


 اشكال ارتودكس افسانههاى مسيحى و محتواى ويزءٔ آزمايش موجود اري در در اين آثار، ارتباطى مستقيم دارد. آنجه در رمانهاى او وحدتى انداموار بين ماجراها، اعترافات،

1. Cooper
2. Eugène Sue
3. London
4. Hoffmann

طرح مسائل، زندگى قديسان، بحرانها و حيات مجلد ايجاد مىكند، كل مجموعهاى است كه ويزگى رمان آزمايش رومى_هلنيكى محسوب مى شدلد (بر اساس آنجپه از آبــوليوس و اطــلاعات بــه دست آمـــه از بـعضى اتـوبيوگرافـىـها و افسـانههاى سبنتانويسى مسيحى اوليه به ما رسيده است). از آنجا كه رمان باروى حاوى مطالب فراوانى است كه همگى مـنعكسكنتدهُ

 مستقيماً به رمان باروك و بيشتر از آن به قرون وسطا، جهان رومى-هلنيكـ و شرق بازمىگردند.
در قرن هجدهم ويلاند، وزله، بلنكن برگ و پس از آنها نيز گو ته و ر رمانتيكها
 مخصوصاً رمان رشد و كمال.

 الست، اما ايدهُ آزمايش، با مقولات تحول، صيرورت و شـكلگيرى تدريجى انسان بيگانه است. آزمايش با انسانى آغاز مىگردد كه شخصيتش شا شكل گرفته است و فرد

 قهرمانانش را كاملاً بديهى انگارد.
رمان مدرن نوعى دوگانگى خاص، نوعى فقدان كمال كه ويزگى انسانهای پويا است و آميزماى از خوب و وبد و ضعف و قدرت در در انسان را در تقابل بـا فـرايـنـد صيرورت انسان قرار مىدهد. ديگر زندگى و رخدادهاى آن نقش محك را اليفا
 تخول يك فهرمان با شخصيتى مشخص و معين) محسوب نمى رشوند. امروزه

 جهانبينى قهرمان را ساخته است. ايدهُ صيرورت و رشد و ر كمال، امكان سازماندهى مطالب حول محور قهرمان را به روشى جديد و امكان افشاى وجوه

كاملاً جديد را در درون اين مطالب فراهم مى آَورد.




 آميزهاى از هر دو ايده يعنى ايدهُ آزمايش (كه ايدهُ غالب است) و ايدهُ صيرورت ارت را را مشاهده مىكنيم. در رمان رشد و كمال كلاسيك سرور ويلهلم نيز ايـن امـر صـدق
 آزمايش ادغام شده است.


 نمونههايى از آن محسوب مىشوند. در اين رمانها آزمايش يك فرد آرمـانـانگرا يـا غيرعادى به خودى خود منجر به افشاى صريح شخـصيت آنها نمى شود بلكه فرايند
 زندگى نهتنها سنگ محكى بلكه مدرسه نيز هست.
 رمان ها ينريش سبز' 'اثر گوتفريت كلر اشاره نمود كه حول محور هـر دو مـضمون
 مشابه است.
البته روشهاى سازماندهى مطالب، به روشهاى موجود در رما رمانهاى آزمايش و رمان تحول ختم نمى شود. فقط اشاره به يكـ نكـته كـافى است و و آن ايـنكه بـا بـا سازماندهى رمان حول محور زندگىنامهها و اتوبيوگرافى ها اليدههاى سـازمانـاندهى



F9ه
مى دادند، مثل استفاده از ارشادت و فضيلت) يا اکردار و مشقات" يا "موفقيتها/ شكستها"، و نظاير اينها بهمنزلهُ مبناى سازماندهى مطالب زندگى رنامهانى.
 توضيحات مفصل، از آن بازمانديم. حه شرايطى بر گفتمان اين رمانها ريا حا حاكم است و و چچگونه اين گفتمان با دگرمفهومى مرتبط مىشود؟

 ترحمانگيزى موجود در شعر تفاوت دارد. سنتهاى آن حفظ شده امت، يعنى در رمان آزمايش (و در عناصر آزمايشى مورجود
 ترحم|نگيزى است.
ترحمانگيزى باروى با اسلوبهاى دفاعيه و مجادله تعيين گرديده است؛ نوعى
 مقابل خود حس مىكند. اين ترحمانگیزى با تو جيه (تو جيه خويشتن) و افترا مرتبط است. آرمانگرايى قهرمانى موجود در رمانهاى باروك، آرمانگرايیى حماسىى نيست

 آرمانگرايى به شدت مـحسوس است و عـوامــل اجـتماعى و فـرهنگى واقـعى و
 ترحمانگيزى رمانگرا تأملى كنيم.


 البته ترحمانگيزى همواره به همين شكل نيست. گفتمان ترحمانگيزيز ممكن است گفتمانى مشروط يا حتى مانند گفتمان دوصدايى، گفتمانى دوگانه باشد. در بيشتر
 ترحمانگيز در رمان، مبنايى در واقعيت ندارد و و نمىتواند دانـي داشته باشد و لذا نا گا بايد در گونههاى ديگر به دنبال بشتوانهاى باشد. ترحمانگيزى رمانگرا فاقد گفتمان

خاص خرد است و بايد از ديغران كفتمانى را به عاريت گيرد. نقط ترحـمانغيـيزى اصيل شاعرانه، ذاتاً در موضوعى وجور ديارد دارد.



















 جدا نُشده است دور درى مى دجريد.



 قلمروهاى ارتباط را از بين میبرد (همانطرر كه در آثار گوگولو مشُاهده مىشوده).

FqY گ' Fir
ترحمانگيزى، نيازمند جايگاه ممتاز سلسلهمراتبى است كه در اين قلمروها وجـو
 دهد و براى تأثيرگذارى، كوششى افراطى صورت گيرد).




 كويى آن را بيرون از خور اري رها مى مكند.


 سياسى، جغرافيايى و جز آن) دورهُ خود شـود. مسىتوان گَفت بـيشنترين انگـيزهُ دايرةالمعارفىشدن، كه لازمه خط سير اول سبكـشناختى است، در رمـان بـاروك حاصل گرديده است.(99)






 رمان روانشناسى احساساتى، ارتباطى زنتيكى با نامههاى گنجانـي
 احساساتى، فقط جنبهاى از يكى ترحمانگيزى مجادلهایى و تدافعى كلى تر است ور و در واقع جنبهاى ثانويه محسوب مىشود.

1. La Fayette

گفتمان ترحمانگگيز در رمانهای روانشـناسـى احسـاساتى تـغيير مـىكند: ايـن گفتمان با موقعيتهاى خصوصى براني
 انتخابهاى اخلاقى زندگى روزمره مى آميزد و خود را به قلمروهاى بـي بـيار شخصى


 نامه، خاطرات و گفتوگوهاى غيررسمى برجستهتر مـىشـوند. اهـدافـ آمـوزشـى
 كوچِكترين جزئيات آن، روابط خصوصى بين مردم و زندگى شخصى افراد خاص گره خورده است.
 اتاق خصوصى فرد ارتباط دارد، كه همان قلمرو نامه و خاطره استى. قلموو ارتباط و صميميتِ ((همزجوارى)،) ميدان عمومى و اتاق خصرصو اين ديدگاه، تفاوت اين دو قلمرو بهاندازءّ تفاوت قصر با خـانهُ شـخصى و مـعبد
 مطرح نيست بلكه سازماندهى خاص فضا متا متفاوت است (مى توان موارد مشابهى را در معمارى و نقاشُى نيز يافت).

 زبان محاورْاى هنوز منظم است و از ديدگاه (اادبى بـودنه از از هـنـجارهاى








F99 كفتمان در رمان
پست و ناهنجار موجود در زندگى ــكـه بـا احسـاساتگرايـى مـنظم و فـرهيخته مى شود ـ قرار مىدهد، با دگرمفهومى شبهمتعالى و كاذب موجود در زبـان ادبـى نيز ــكه با الحساساتگرايى و گفتمانش، افشا و بى اعتبار مى شود ــ در تقابل است.

 باقى مىمانند.

 برجستهسازى هدفـمند جزئيات روزمرهُ بيشِّافـافتاده و ثــانويه، تـمايل بـازنمايى



 تقابل مجادلهالى با يك سبكى ادبى در فرايند طردشدن تورين اما احساساتگرايى به جاى نوعى عرفـگرايى، عـرفـگرايـى ديگـرى را بــديد

 گفتمان نافرهيخته زندگى شود لاجرم به همان كشمكش مكان رالمهانى مأيوسكتنده با با



 جنبهاى در ميان جنبدهاى فراوان موجود در مكالمة زبانهاى يِيرامون انسان و و دنياى
 كنجانده شده در رمانهاى احساساتى آشكار میشود.(Vo) (V)

 خصوصى به آنها دست مىيابد)، گفتمان علناً ترحمانگيز از بين نرفت. بهطر ركلى

اين گفتمان به شكل يكى از زير مجموعهمهاى اصلى كفتمان مستقيم نويسينده يعنى





















 فرايند تحول است. زبان رمان در تقابل مكالمهاى بیى وتفه با زبانهاى پـيرامــينش ساخته شده است




كیتمان در رمان
درحاللىكه شعر در זی نهايت خلوص است، در زبان خـود بـه نـحوى بـه فـعاليت



 زيان خود نگاهى نيندازد. اگر طىى يكى دوره بحران زبانى، زبانى زبان شعر تغيير كند، شعر
 گويى زبان ديگرى جز آن وجود ندارد.
نثر رمانگراى خط سير اول دقيقاً بر مرز زبان خـود ايسـتاده و در دکرمفهومى

 مناسب ادراك آن، دقيقاً يك جسزمينئ دگرمفهومى را در نظر مى اين نوع نثر را مى توان فقط در يكـ رابطهُ مكالمهاى با آن تبـيـن كرد. اين گـــتمانـ،

 رمان، دگرمفهومى منزوى به دگرمفهومى براى دگرمفهومى مبدل مى دشودد، كه ايـن

 مكالمه). توانايى تنوير متقابل زبانها دقيقاً مرهون رمان است، زبان اديا ادبى مبدل به
 رمانهاى خط سير اول سبكشناختى از باللا به دگرمفهومى نزديك مى
 و در واقع جايى بين دگرمفهومى و گونهها


 مقولهُ ادبى بودن الست. بحث درباره: وجه تمايز نهادين و قطعى بين اين دو خط سير، مخصوصاً در مراحل








 خندهدار و نظاير آن با همة مراتب ور و ظرايف آنها



















## 

كلمه را بيان كند نيز اهميت دارد. آنحه معناى واقعى كلمه را تعيين مىكند، شخص سخنغو و شرايطى است كه در آن سخن گفته مى شوود. تـمامى مـعانى مسـتقيم و ترجمانهاى مستقيم، كاذب هستند، مخصوصاً معانى و ترجمانهانى عانى در اينجا شاهديم كه زمينئ يكى بـدبينى بـنيادين نسـبت بـي





 كذب ترحمانگيزى موجود در زبان همهُ مشاغل و طبقات و گـروههاى أجـتماعى










 زنجيرهاى بودن منحصربهفرد رمانهاى كو تاه هـجو و و تقليدى تمسخرآمارميز كه قبل

 اصلى آن با زنجيرهاى بودن موجود
 سبكشناسى هستند، وجود ندارد.




























كفنتان در رمان A+A
در نثر رمانگاه، حيوند فههيدن و نفهميدن و بِيوند نادانى، سادگى و سادهلوحى با
 تعيينكنندهُ نثر رمانگار در خط سير دوم سبكششناختى، تقريباً هميشه همين جنبئ نفهمى و نوع خاصى از حماقت (حماقت هدفمند) است.
 مكالمهأى با ذكاوتى (كاذب و پرطمطراق) به مجادله مییريردازد و نقاب از چجهره آن
 مكالمهاى است كه از مكالمه گرايى خاص گفتمان رمانگرا سرحشمهه مـى همين دليل حماقت (عدم نهم) در رمان همواره در زبان و كلمه معنا مىدهـدئ همواره در درون آن عدم فهم مجادلهاي گفتمان ديگرى و عدم فهم دروغهانـاى ترحـمانگـــيز





 نمايندهُ قانون (ابله يعنى كسى كه در دادگاه، تئاتر، مجمع علمى و نظاير آن جِيزى را



 مى مود (انسانى كه در موقعيتها و نهادهاى مختلف نمى فهمد، مثل يـى مرير در ميدان
 بههنگام گفتوگوى كازنيشف' ' با استاد فلسفه، حين گفتورُو اينها، نيخليودوف「 در دريار، مجلس ســنا و جـز آن). تـولستوى در هـمـنُ مـوارد نامبرده، موقعيتهاى رمانگُايانُُ سنتى و ريشهدار را بازآفرينى كرده است.
2. Nekhliudov

نويسنده بهمنظور (اغريبنمايي") جهان ترحـم|نگـيزى مـتعارف، ابـلهى را وارد داستان مىكند كه ممكن است خود مورد تمسخر نويسنـده باشد. اتفاق نظر كـامل نو يسنده با حنين فردى ضرورت ندارد. حتى ممكن است تمسخر شخصيتهاى ابله از همـه حيز مهمتر شود. اما نويسنده محتاج ابله است: همين حضور تفهـم اور او جهان متعارفات اجتماعى را غريبه مىنمايد. رمان با ارائهٔ حماقت به آموزش ذكاوت تعقل نثر مى يردازد. با در نظر گرفتن ابلمها يا نگريستن به جهان از منـر انظر ابله، ديدگان

 همواره مقبوليت عام داشتهاند و ظاهراً جهانى هستند، جٍگونگیى درك فيزيكى آنها


 در اينجا به انواع گوناگون و متعـدي ابلمها

 مورد نظر مى سازد (مثل موج گرايش به كودك در ادبيات رمانتيك، يا افراد عجيب و


 گوناگون سبكشناختى و تركيببندى مربوط به آنها در مسير توسعهُ تاريخى وشان، امرى اساسى است. نتر در هاسخ به ترحمانگيزى برتر و و جديت و و عرف تراي

 است. ميان ولگرد و ابله بيوندى منحصربدفرد ايجاد مىشود و انگارهُ دلقكى شكل
 جابهجايى زبانها و برجسبها و و با شگرد نفهميدنشان، نقاب از از جهرهُ آنان بردارد. يكى از قديمىترين انگارههاى ادبيات، انگـارهّ دلقكى است. يكـى از قـديمىترين
S.Y S.V

 سبكشناختى ولگرد و ابله را ارتباطشان با دگر مفهومى تعيين مىكند، ارتباط دلقك


 زبانهاى مورد قبول بيردازد.
 است، تحريف بىرحمانه و وارونهكردن زبانهاى برتر توسط دلفك و درنهايت عدم

 ملرن بهوضوح فراوان، آشَكارا در انگارههاى نمادين ولگرد، دلقكى و ابله بازنمايى
 صورى و سـاكن نمادين خود رها شدند اما همجِنان اهميت خود را را در سازماندهى

 در خود زبان بازمىگردد، به عبارتى به عدم فهم كسانى كه به زبانهاى مـيان مختلف سخن
 مقولات فقط حائز اهميتى ثانويه هستند چحون از توان بالقوه بى:بهراند. ولگرد، دلقكى و ابله قهرمانهاى يكى سرى صحنهها و مــاجراهـا و و نـيز



 شخصيت نمايشى كه به آن زبان سخن مىگويد به آن فـرديت داده است. مكــالمهُ نمايشى از تصادم بين افرادى رقم مى
 مى شود. در عين حال، بايد توجه كرد كه كمدى عيارى در سـير تحول خوده، به گرد

رمان عيارى هم نمىرسد. اساساً تنها انگارهُ مهمى كه اين نوع كمدى پــديد آورده شخصيت فيگارو ' است(VY).



 نيز به همين اندازه اهميت دارند.
نخستين شكل قوى رمانهاى خط سير دوم، يعنى رمان ماجراجويى عيارى با انگارة ولگرد رقم مى
درك قهرمان اين نوع رمانها و گفتمان او با با تمامى بى همتايى اشى، فقط در مقابل


 بنبادين و زرفاى مفهومى قهرمان رمان عيارى (و گفتمان خاص او او را به تصوير كشبد.


 معرفى و توصيهٔ خندهدار خودش به مخاطب (كه لحـن كـل داســتان را مشـخص



 لحنى كه با هر نوع جديت ترحمانيانگيز بيگانه است است



## 

مانند زندگىنامه (مديحه و دفاعيه)، اتوبيوگافى (تمجيد و توجيه خود)، اعترافات (ندامت)، گونههاى بلاغى حقوقى و سياسى (دفاع و اتهام)، هجو بلاغى (بازنمايـى









 (كردارهاى او) ماهيتى بلاغى و حقوقى دارند و لذا از منظر مفهوم روانشـنـاختي

 ربطى به زندگى حقوقى و سباسى واقعى اهل بلاغت ندارد. حاصل تحقيقات و





 اعمالش (از زمان اگوستين به بعد) رويكردى اعترافى نيز وجود داشت؛ رويكردى


 فقط در دورهُ مدرن حائز امميت شد.


انكارى رمان عيارى است: تخريب وحدت بلاغى شخصيت، كردار و رخداد. ا(اعيار

 خهرهُ اوست سنخنى به زبان آورد؟ عيار كسى است ورای وراى دفاع و اتهام، وراى تمجيد




 تمامى ارتباطات قبلى بين انسان و كردارش و نيز ارتباطات بين يكـ واقعـه و كسانى كه در آن واقعه شركت دارند، قطع مى شود. در اين شرايط، شكاف وس وسيعى ارين


 نقاب و لباس بالماسكه و دلقكبـازى مسبدل مـىگردد. در حـال و هـواى نــيرنگ
 و بازتكيه گذارى بنيادين مى شوند.


 ॥اتكيه گذارى" رايج محدود نمىكند و در اختيار يكـ نظام ارزيابى و تكيه گذارى قرار نمىدهد. حتى در مواردى كه گفتمان رمانگرا به تقليد تـمسخرآمـيز نـمىيردازدر و ور
 آموزنده جلوه دهد.

 خر دكه همانا حقير دانستن ترحم|نگيزى و بدبينى فراوان است، وفادادر باقى مى مانـد مفهوم جديدى از شخصيت انسان شكوفا مى شود؛ مفهومى كه بلاغى و اعترافى نيست

و هنوز به دنبال گفتمان مخصوص خود و در تلاش براى فراهم آوردن بستر مناسب براى حنين گفتمانى است. رمان عيارى هنوز مقاصد خود را را به مفهوم دقيق كلمه،

 ساخته و بدينترتيب آن را سرخوشانه، سبكبار و تا حلوديى تخليه كرده است. اهميت


 تمامى اين مسائل، راه را براى نمونها وها


 مبدل به مقولهاى منحصربدفرد شدند. اگر در نثر تقليدى تـمسشخرآمـيز عـيـارى يـا



 تمسخرآميز مجادلهاى يا تقليد تمسخرآميز صرف نيستند: زبانها








 دنيايش، از بيرون بِيوند انداموارى برقرار مىشود. با وجود ايسن پـيوند درونـى دو

ديدگاه، دو هدف و دو بازنمايى در يک گفتمان، جوهرهُ تقليدى تمسخرآميز جنين گفتمانى ماهيتى ويزُه مى يابد: زبان تقليد و تمسخرشده در مقابل معاصد تقليدى تمسخرآميز ديگران از خود مقاومتى مكالمهالى و بويا نشان مىدهد؛ درون درن انگاره، مكالمهاى بى بايان جريان مىيابد، انگارهُ مزبور به تعاملى متقابل، پويا و آزاد بين

 اتخاذ موضعهاى مختلف در بحث مزبور و متعاقباً تغيير تفاسير خود انگاره رو را فراهم


 روشهاى مختلف بازتكبه گذارى شده و تفاسير گوناگونى بر آن مترتب شده است است جِون
 مزبور و در واقع ادامهُ بحث ماهيت مكالمهأى ذاتى اين انگارهها با ماهيت مكاليا دگرمفهومى هاى نمونههاى كلاسيكى رمان خط سير دوم سبكـشناختى در در ارتـياط است. در اينجا، ماهيت مكالمهاى دگرمفهومى نشان داده شده و عينيت يافته است،
 نويسنده سازآرايى مى شـوند و ز زبانهاى دگرمفهوم موجود در دورهاى خاصي، آنها را را دجّار شكست در زواياى گوناگـرن مـى
 مبدل به يك نظام سازمانيافتهُ هنرى از زبانها
 خواهيم پرداخت كه ارتباطات گوناگون آنها با با دگرمفهومى را برجسته مى ركند.



 دايرةالمعارف گونههاست. اگرحه همراه تمامى اين گونهها، پسزمينهاى از زبانهاى

## گیتمان در رمان

دكرمفهوم و مناسبى وجود دارد كه آنها را مكالمهاى مىكند و حين فرايند مزبور،
 دكرمفهوم، بيرون از رمان باقى مىماند. در خط سير دوم سبكـشـناختى نيز همين تمايل به نوعى جانـي دايرةالمعارفى مشاهده مىشود (اگرحیه شدت آن متفاوت است). كافى است به رمان
 اكرحَه كاركرد گونههاى گنجاندهشده در رمانهاى خط سير دوم اساساً تغيير مىكند.
 متنوع و متفاوت يك دوره به رمان استفاده مىشود كه اين مسئله از اهداف انـ اصلى اين رمانها محسوب مى شود. گونههاى غيرادبى (مانند گونههاى روزمره) به منظر
 غيرادبى بودنشان و توان بالقوهُ خود برانى افزودن زبان غيرادبى (يا حتى گويشه هانى






 اهمميت دارند؛ رمان بايد خردجهانى از دكرمفهومى بانشد

 دون كيشوت نخستين آنهاست. در رمان رشد و كمال، قاعدهُ مزبور اهميت جدن انديد


 اجتماعى است كه صيرورت قهرمان، در نتيجهُ آزمايش او و انتخابهايش تـحسق مىيابد. البته فقط رمان رشد و كمال نياز مبرم بـه ذخـيره: فـراوان (تـقريباً جـامع)

زبانهاى اجتماعى ندارد و اين نياز مىتواند با متنوعترين موضعگيرىها نيز بيوند



 زبان آشكار مى شوند كه زبان مزبور در ارتباط با زبانهاى ديگر قرار ياريرد و با با آنها به وحدت دگرمفهوم واحدى از صيرورت اجتماعى برسد. در رمان، هر زبانى ديدگاه و
 تجسمـيافتهٔ آنهاست. تا زمانى كه زبان نظأم اجتماعى_ايدئولوزيكى منحصربهفردى در نظر گرفته نشود، نمىتواند تحت تأثير سازآرايیى قرار گيرد و مبدل به انگارهُ يكي

 متعاقباً هر ديدگاهى بايد دارایى زبان خاص خود باشـد و با با آن پيوندى انداموار داشتـه


 منطقى نظاممند كاملاً معناشناختى با تا تمامى ديدگاههاى احتمالى الى بازنموده نيست، بلكه فراوانى تاريخى و عينى زبانهاى اجتماعى-تاريخى واقعى است كه در دورة خاصى به تعامل پرداختهاند و جزئى از يكى وحدت متناقضنما تحولى واري


 دگرمفهومى يكـ دوره، زبانهاى مجزا، نقش آنها و معناى تاريخا


 از دهان دونكيشوت شنيده مىشود؛ زبان مزبور فقط در كل مكالمهُ زبانهاى مو جورد در دورءٔ سروانتس، خود و مجموعئ كامل معناى تاريخى خود را تماماً آشثكار مىسازد.

كیفتان در رمان
در اينجا به جنبئ دوم مىيردازيم كه آن نيز مبين تفاوت خط سـير اول و دوم
توسعئ رمان است.
رمانهاى خط سير دوم، به نقد خود گفتمان ادبى و نقد گفتمان رمانگرا اهميت

 به نقد كشيده مىشود: تلاش گفتمان براى انعكاس صحيح واقعيت، براى اسـتفاده
 جايگزينكردن واقعيت به جاى گفتمان (خـواب و رؤيـايـى كـه جـايگزين زنــــىـى مىشود). قبلاً در دونكيشوت شاهد تمسخر يکى گفتمان ادبى رمانگراى با زندگى و وأقعيت بوديم. رمان خط سير دوم در مسير توسعئ خود تا تا حدود زيادى اين ماهيت را. حفظ مىنمايد و گفتمان ادبـى را مـى آزمايد. ايـن آزمـايش بــه دو روش انـجام مىشود.

در روش اول، نقد و آزمون گْتمان ادبى، بر قهرمان متمركز است. قهرمان يكى (اديب") است كه به زندگى از منظر ادبـات مىنگرد و مىكوشد (براساس ادبـيات)"


 تورگنوف و ديگران) و تنها تفاوت آنها در ميزان اهميتى است كه در كل رمان براى اين مشخصه قائل شدهاند.
در روش دوم آزمون، نويسندهایى را در فرايند نوشتن رمان مى وبينيم (به اصطلاح
 شـخصيتهاى رمان نيست بلكه نويسنده: واقعى اثرى خاص است. به موازات رمان مشهود، بخشههايى از يكى „رمان درباره́ رمان؛، نيز وجود دارد (بدون شكى، تريسترم شندى نمونهُ كلاسيك اين نوع رمان است). به علاوه، هر دو روش آزمايش گفتمان ادبى را مىتوان با بِ يكديغر آميخت. لذا حتى در دونكيشوت نيز عناصر رمان دربارة رمان مشاهلده مىشود دور (مجادلهُ نويسنده با نويسندهُ بخش دوم). آزمايش گفتمان ادبى نيز ممكن است داراراى اشكالل بسـيار

 معرض تقليدتمسخرآميز قرار مىيكيرد. قاعدتأَ، آزمايش كِّتمان












 واقعى مى شورد.



 كر تاه هجو و رمان عيارى از سوى ديغر و د درنهايت تقابل روسو و ريجاي





## SIV كفتمان در رمان

قرن نوزدهم با اينكه برخى جنبههاى خطط سير اول نيز نسبتاً در آنها قوى هستند، از لحاظ سبكشناختى، خط سير دوم، خط سير اول را تحتالشع

 سبكشناختى خاص و منحصر بهفرد گفتمان رمانگرا در خط سير دوم بسط يافت. خط سير دوم يكى بار و براى هميشه تمامى امكانات نهفته در گونئ رمان را بـسط داد
 بيشغرضهاى اجـتماعى گُفتمان رمـانگرا در خـط سـير دوم سـبـكـشناختى چچيست؟ اين گفتمان هنگامى شكل گرفت كه بهترين شرايط براى تعامل و احـياى





 جهانى وراى جنبههاى منعكسشدهُ متقابلشان و وادار به فهم آن جهان مـى جهانى وسيعتر و چند بعدى كه افقهاى بيشتر و متنوعترى را الز آنحهه در دسترس زبانى واحد يا آيينهاى واحد است، دريرمى ويريرد.

 زمانى كه ماهيت دحدود و بستهُ جهان كهنه و محدوديت كميتهانى ريانيا رياضى را از بين برد، دورماى كه مرزهاى جهان جغرافيا حِنين دورْاى فقط با يكى ذهنيت زبانى گاليلهاى امكانيذير است؛ ذهنيت زبانى كه در گفتمان رمانگراى خط سير دوم سبكششناختى نهفته است. در پايان به برخى مشاهدات روششُناخت
سبكشناسى سنتى كه فقط ذهنيت زبانى بطلميو سى را به رسميت مى شیناسد، در مواجهه با يعانغى اصيل نتر رمانگرا عاجز است. مقولات سبكشناختى سنتى در اين نثر كاربردى ندارند، چحراكه بر وحدت زبان و مشابهت بىواسطةُ هدفـمندى

آن در كل اثر تكيه مىكنند. بنابراين اهميت قدرت فراوان گفتمان ديگرى در شكل دادن سبك و روش سخن گفتن غيرمستفيم و (مشروط)، ناديده گرفته شده است. در نتيجه وضعيتى بيش آمده كه به جاى بررسى سبكشناختا وريتى رمـان، بـا تـوصيفات

هم بىـطرف است ــ روبهرو مى شويم.

 عام، ايراد وارد است چون در در رمان هيجِ زبـان واحــدى وجـو زبانهايى وجود دارند كه وحدت سبكـشنا ورد
 كنار هم قرار مى گيرند و وحدت گويشش شناخنى جديدى را تشكيل مىديهند).

 منحصربهفردى است از زبانهايى كه هر كدام در رتبئ متفاوتى از زبان ديگر قرار گرفته است. حتى پس از حذف گفتار شخصيت و حذف گُونههاى نهفته، زبان نـويسنده كماكان مجموعهاى سبكشناختى از زبانهاى مختلفـ است: بخشَ عظيمى از اين

 سبكشناختى تراكندهاند؛ كلماتى كه در علائم نقل قول قرار ندارند، به لحاظ


 نويسندهالى خاص و تنزل دادن خصوصيات معناشناخاختى و نحوى ايـن كـلمات و

 نويسنده همانقدر نامعقول است كه خرده گيرى از زبان نويسنده به سبب اشتَ انـباهات



## S19 كفتمان در رمان











 تحقيقات سبكشناختى دربارئ رمانهاى خط سير اول، تعيين يسزيمينئ دكرمعفهوم

بيرون اثر است).
























 اما حتى اين نيز كفايت نمىكند. تحفيق سبكشيناختي




 ديگرى است كه در آن دوره وجود داشنتهاند.








 نويسنده، ديگر آنها را جزئى از نظام


STI ST


 زبان روستايى). در موارد ديگر، حتى بسيار مشكل مىتوان تصان تصميم گرفت كه كدام عنصر زبان ادبى براى نويسنده قانونمند شده است و او او دگرمفهومى را هنوز در در در جـ







 مى شوند. بعضى اوقات تعيين دقيق جايى كه مرزى شكسته مى شود يا گرووه خاصى
 موارد، مولد مشكلات فراوانى براى محقق هستند. در دوردهایاى باثبات
 مى توان رد پاى آن را دنبال كرد. در عين حاني


 و مسيرهاى اصلى حركت و بازى مقاصد را مى فهمند، قانونمندى هـيجِ مشكـلى ايجاد نمىكند.


































## كفتمان در رمان

با (به عكس) ممكن است كاملاً تجسم مـادى يـابد و تـبديل بـه انگـارة تقليدى تمسخرآميز ناشيانهاي گردين







 افشاگر شود و نظاير اينذها).






 و عميقتر بيوند مى خوردر.












 در تاريخ ادبيات، فرايند بازتكيه

















 ترازيك دامبى "ارتقا بيدا مىكندي
بازتكيهگذارى انگارههاى شاعيارانه و تبديل آنها به انگارههاى نثر و به عكس،

اهميتى خاص دارد. بدينترتيب در قرون وسطا حماسهٔ تقليدى تمسخرآميز بديدار

 بههنگام ترجمان آنها از ادبيات به اشكال ديغر هنر مانند نمايش، إِارا و نقاشى نيز
 آنعين، نمونهُ كلاسيك اين امر است. اين بازتكيه گذارى تأثير بهسزايى بر درك عامـي از انگارههاى اين رمان داشت و ماهيت تقليدى تمسخرآميز آنان را بسيار تـضعيف مىيرد(v9).
فرايند بازتكيه گذارى بدين صورت استا است. ما بايد اهميت فراوان و و نهادين فرايند
 بى طرفانهُ رمانهاى دورههایى بسيار دور، لازم است اين فرايند را همواره به خـاطر


 انگارهُ دون كيشوت ـاهميت آزمونى عظيمى مىيابـد و فهم هنرى و ايدئولوزيكى


 خلاقانه تغيير شكل دهند.

## lqrfolard

## يادداشتها












 metode" در كتاب Voprosy teorii literatury (لنيْتُراد، 19>1).











 The Inner Form of the] و به شكل كاملتر در كتاب اشكال درونـى سـخن (fragmenty (Word (Vnutrennjaja forma slova), M. 1927









 أكميزم، مكتب هنرى دادا، سورناليسم و مكاتب مشـابه صورت گبرد كه با ماهيت (مشُروطي"

STY كفتمان در رمان



با وجود تغاوت فراوانشـان با بكدبگر، جِنبن انگارههايى مشـاهده مىشُوند.




[Happiness



 متداول هستند.
ها. در ترون وسطا ديدگاه زبان لاتين نسبت به زبانها





مى شُوند.
^1. براى اطلاعات بيشتر درباره: ساختارهاى بيوندى و اهميت آنها به فصل جهارم مقالةُ حاضر
مراجعه فرمايبد.

هr. ر.ك.: انگيزهمهاى شُبهبى طرف گروتسك در آنار گوگول.







 ادموندز [Rosemary Edmonds (لندن: انتشارات بنّكرئن،
 [Constance Garnett]

 داده شـدماند

حباتى محــوب مى شود.



("بختهنر) خواهند بود.




اr الكسى اكسـاندروويج كارنين [Alexei Alexandrovich Karenin] عـادت داشت از از برخـى


 وافعاً آنطور سخن بگريد، هنبن كفت '

 [David Magarshack] مگرشكـ

 (1904) شده است
 (1884) شد
 Sous L'oeil des barbares [1888] Le Le Jardin de Bérenice [1891] Un Homme Libre
[1888]) نـده است
צr. هنگامى كه براى نشـان دادن محتواى بالقوه كلمات ديغرى، به اغراق درباره آنها مىيردازيم


.rv








 (Problemy tvorcěstva Dostoevskogo)

 نقلفول و قاببندى بافترمند استا
 نانورداكاًا، تكاصدايى نيز هستند. شاخاخصة نظام زبان ادبى، يبيوندآفرينى نيمهانداموار و نيمه هدفـمند است.








موضوعى قابل بررسى علمى تلقى شد.







سقراط وجود دارند. در آنار افلاطون، شخصيت سقراط و گفتارهاى او به طوركلى در قالب نثر
 مسيحيت اسث كه تاريخجهd اعترافیى يكى تغيير شكل را با عناصر مـاجراجـويىى و رمـانهاى اخلاقى Sittenroman يورند مىزند. از اين رمانها اطلاعاتى به دست ما رسيده است (اگرجي
 [Chrysostom مجموعةُ افسانههاى كليمنتاين [Climentine]. در آنار بوئتيوس هم هـمين عـناصر مشـاهده
^^.


 بلاغى و رمان به فسمت زير مراجعه نمايِيد.
 -ه. مراجعه كنيد به كتاب نظرية رمـان (Teonija romana] مسكـر، 19rv) اتـر بـى. گـريفكوف

 سوفسطابیى روشّن مینمايد.
اه. اين نظرات در نخستين و معتبرترين كتاب تخصصى دربارهُ رمان يعنى كتاب (IوV0) هوئت



 نوسانات بيشترى در ميزان تقلبدى نمسشخرآميز بودن دارد.

 از رمان سنتى مىداند كه شباهت بيش ترى به رمانهای كمدى آداب و ر رسـوم دار دارد.
 رمانهاى آزمون كه كاملاُ آمـوزنده (بـلاغى) و در اصـل، تكـصـدايـى هسـتند (سـايرویاديا

 رمانها است. هاه در اينجا ترجمه و ادغام مطالب بيگانه، در ذهنيت فردى رماننويسان انجام نشده است. اين

كفتمان در رمان OTI


مى شود.


 شد.






 رمانهاى هبيل و رّان بل را را رقم زدند.







 [of Alexis شعر (زندگى) (سرگذشت زندگى تنودوسبوس [Theodosius of the Caves]) داراى هـمين مبك است.




 Les Exploits de Rocambolle (859), La Resurrection de (Rocambolle (1866)



 99 9. مخصرصاً در رمان باروكى آلمانى.




 در مرحلة روستابیاش، مادرش ور و مادام لارينا





 دگرمفهومى نافرهيختهاش دين عينيت يافته است
 Motherland] (1^レr-190F)




ممكن نيست.
 ايرا، موسيقى و رتصآرابي [choreography] (رتصهاى تقليدى تمسخرآميز) بسيار جـالب

## وازگان تخصصى




 میيردازيم.

 اصل كناب به زبان روسى است.-م.)

- ص Accent [akcent] $\qquad$ ،accentuation [akcencuacija] تكبه گذارى accentuating system [akcentnaja sistema] نظام تكبه گذارى reaccentuation [pereakcentuacija] بازتكيه گذارى






غر يبه، ديعر ، ديكرى، متعلق به ديكرى Alien [čužoj]، ص كلمةٌ متضاد Č Čužoj







هنرى ادبى اسـت كه بيش از اشكال ديغر مديون'čuždost [ديگرى] است.

## Artistic Genres [xudožestvennye žanry] كونههاى هنرى


 artistic craftsmanship in prose هنرورى در نثر صص








 وسبله بيانى خنتى، بازسازىنشُده يا آّشكارا مجادلهانى در نظر میگيريرد.

جذب و هضم، ادغام بههنكام نقل مطالب [usvojajušaja peredača] و نيز „تصاحب و نقل همزمان" Assimilating، ص (r|



كُتتان در رمان هrar






 (إيام) دعا را به تصوير مىكـــد.

كeتمان تحكهآميز Authoritative Discourse [avtoritetnoe slovo]، ص rryr

 مقدس). ما حنين زبانى را تلاوت مىكنيم إما زياني

 است [سه بيشتر به بازگويى متن از زبان خود فرد و با با تكيههاى خاص، حالات و اصطلاحات خود فرد مىماند. به نظر باختبن دستبابى انسان
 تصاحب مقولات بيشتر در نظام خود فرد و وآزادسازى همزمان تحكمآميز يا كلماتى كه تبلاً بَذيرنته شده بودند اما ديگر معنا و مفهومىى ندارد.

##  conceptual horizon افق مفهومى ، [conceptual system]






 جامع محلى مورد نظر است، عبارت (اافق مفهومى)" را به كار بردهابم.

عץه تخيل مكاللهاى
[kanoničnost’] كيفيت قانونمند Canonization [kanonizacija] قانونمندى quality canonic









[Centripetal-Centrifugal مركزكرا_مركزكريز
. YVr_ryr صص [centrostremitel'nyj-centrobežnyj]



 باختين، رمان عاملى منجارشكن و در نتيجه مركزگريز استر استي

Chronotope [xronotop] بيوستار زمانى_مكانى معناى تحتاللفظى اين كلمه (ازمان_مكان॥) الست. واحد بررسى مطالعات متون، بر اساس




 عوامل مؤثر در نظام فرهنگى است كه سرمنـــأ متون مزبور بودهاند.

STY كفنتمان در رمان
Completed-finished, closed-off, غايى -انجام يافته، بسته، نهايم [zaveršennost'[ شكال، غايتمندى] و متضاد [zaveršen] finalized آن 'nezaversennost [ عدم قطعيت، نافرجامى] اين كلمه نهتنها به غايتمندى، بلكه به امكان رسبدن به تطعيت، دلالت ضمنـى داردي دارد. ميلًاُ




 كه زمان رمان همواره nezaveršeno است؛ زمان حالى كه رو به آينده دارد.

Contemporaneity, contemporary مقارنت زمانى، زندىى روزمره، واقعيت معاصر





 دسترسى نويسنده و مخاطب به دنياى بازنمايىشـدهُ هنرى را ممكن مى سازد.

## Dialogism [dialogizm] مكالمهكرايي




 ساير معانى را تحت نأثير ترار مى دمد. اين ضرورت مكالمـانـانى كه خودد، در گرو وجـود

 خود را فريفت و اين طور انديشيد كه نقط يكى زبان وجود دارد يا مانند متخصصان دستور




مكالمه Dialogue [dialog]، صH dialogizing [dialogujuščij] مكالمهاى كردن dialogized [dialogizovannij] مكالهـاى مكالمه و فرايندهاى مختلف آن در نظريه باختين جايگامى بنيادين دارند و دقيقاً در شكل


 زبان تحكمآميز يا مطلق استـ.





## Siscourse, word [slovo] كفتمان، كلمه


 اقندار را براى خود مفروض مى داند [مقايسه كنبد با وارئه يونانى logos] . بنابرابن مى رنوان






 بر ارجحيت گفتار، بيان و همئ جنبههاى موجا مود در در زبان است.

SMq كنتمان در رمان
نشانداددشده، ارانهشده [Displayed, exhibited [pokazannyj] ، ص كرr.


 در علائم نقلقول ترار داده شود pokazano است،.
 [oblagorožennoe slovo]
دستهاى از ارزشه ها كه در مرز بين معيارهاى سبكـ و معيارهاى زباني

 مى داند و برخى ملاكىهاى اجتماعى را اعمال مىكند.

Evaluative, ارزشيابانه، ارزش_داورانه، اعتبار يافته، ارزششناختى، ارزش ارشا judgmental, valorized, axiological, value- [cennostnyj]
ارزشيابى هرگز در خلأ صورت نمىگيرد. تعبين ارزنُ به معناى سـنجيدن و رتببهبندى
 بكى مقوله [cennostno-vremmenoj به لحاظ زمانى اعتباريافته يا زمان-و-ارزش] باد




## Everyday life [byt] زندتى روزمره

 everyday genre [bytovoj žanr] كونهُ روزمرو روم ـ و روشه هايى كه براي ارتباط برقراركردن با بكديگر به كار مى

 وجود بسزمينهاى كمينه از فرضيات گونهاى مشترك استر است
.

## Genre [žanr] كونه

به طور كلى گونه به افقى از فرضبات گفته مى شود كه مجموعهُ خاصى از متون مختلفـ را








## دكرمغهومى ['Heteroglossia [raznorečie, raznorečivost] ، ص





 ماتريسى از عوامل مختلف هستند و عوامل مزبور را عملاُ نمىتوان دورين دوباره فراهم كرد و



بيوندى [Hybrid [gibrid] ، ص ب

بيوندآفرينى hybridization [gibridizacija]، ص صهر م. بيوندآفرينى به معناى درآميختن دو يا جهند ذهنيت زبانى گونا



 هستند؛ قرار نيست دوصدأيى بودن ['dvugolosnost] ابن بيوندها از بين برود. از آنبا

كه مقولات يبوندى را مىتوان طورى خواند كه گويى در آن واحد به دو يا حند نظام تعلت




 متفاوت است (صص (YYY_rq9)

## 

ideologue [ideolog] ايدئولوگ
ideologeme [ideologim] بكان ايدئولوزيك




 باشند. لذا هر فرد متكلم يكى ايدئولوگى و هر بـيـان، يكى يكـان ابـدئولوزيكى مـحسوب مىـشود.

## انگارة زبانى

 انگارهُ زبانى مفهومى مهم انست الما از آنجا كه نعداد كمى از نداعى
 است. انگاره هيزى است كه در ادبيات مخصصوصاً در رمان، بههنگام

 ايدئولوزيكى وراى هر بيان باشـد.

كفتمان ذاتا باوريذير Internally persuasive discourse مقايسه شود باكفتمان تحكماآميز [vnutrenne-ubiditel'noe slovo] تنوير متقابل، احياى متقابل، تنوير دوجانبه [Authoritative discourse] illumination Interillumination, interanimation, [vzaimnoosveščenie]

در فرايند امتباززدايى از زبانها، تنوير متفابل نقش عامل نسبىكنتده اصلى را ايفا مىكند.



 مىكند. (ص 9 )
 (رانكسار prosveščenie (تعليم تربيت، روشّنگرى) هستيم كه فقط در يرتو ديگرى به وقوع مى ويوندد.

## Language [jazyk] زبان



 مطلب، باختين بدين صورت بين زبانهاى گروناگون تمايز نائل مىشودا
;بان بيكانه/ زبان فرد ديكَر لزبان ديكَرى Alien/other/another’s language
[čužoj jazyk]
زبانى كه در هبجِ سطحى به خود فرد نعلق ندارد.

Social language [social’nyj jazyk] ;ان اجتماعى
گغتمانى كه متعلق به يك رده خاص اجتماعى (حرنه خاص، گرووه سنى خاص و جز آن) در يكى نظام خاص اجتماعى و در بك زمان خاص است.

SFY كفتمان در رمان
National language [nacional'nyj jazyk] زبان ملى
واحدماى زبانشـناختى سنتى (انگليسى، روسى، فرانسوى و جز آن) كه داراى نظام مهاى
 تلفين شـده كه داراى معادلهاى زير هستند:

## Heteroglossia [raznorečie, raznojazyčie] دكرمفهومى

Other-languagedness [inojazyčie] دكرزبانى
Polyglossia [mnogojazyčie] جندمفهومى/جندزبانی
Monoglossia [odnojazyčie] تكممهومى/ تكـزبانى

است، اما هر دو عبارت اغلب با هم بـ كار برده مى شُوند.

## Orchestration [orkestrovka] سازآرايی














رسوخ، بصيرت [Penetration,insight [proniknovenie] ، صص Fly_FIV.



 بداند كه درگير رقابتى عينى بر سر حا كميت و قلمرويى محدود هستند. (ارسـوخ") واقعى به
 جنگ اسـت، آنجا كه بيروزى از آن كسىى است كه بتواند حركت نيروهاى دشُمن را بــ


 نوع بلاغت كاملاً ماركسيستى نيز هسـت ــ اگرجحه باختين گويى مبارزه طبقاتى را معادل هعرفتشناسى قرار داده است.

Philosopheme [filosofim] يكان فلسفى
 ناميده مىشـود (با يكان ايدئولوزيكى معايسه كنيد).

## Polyglossia [mnogojazyčie] حندمفهومى / حندزبانى

 جـدزبانى ناميده مىشد (دو نمونه تاريخى باختين روم باستان و و رنسانس هسنـند).

Reconditioned, qualified, "with مشروط، با در نظر كرفتن ملاحظات

 (quality"

## ملاحظه [ogovorka, a reservation] صص 9-^.



 استفاده باختين از عبارت فوق، صرفأ اشـاره به بستهئـدن غــــاى مـعانى دارد كــه هـمـه كلمات با اشياى در بند آن هستند.

Principled, systematic, rigorous, regular منضبط، نظاممند، دقيق، بهسامان
[principial'nyj]
اين وارئه روسى خلاف معادل انگلبسى خود، هيجَ نحواي انخلافى ندارد و معناى آن تا تا


 عدم حضور نهرست كمينهاى از ويرگّى هاى تشكيل دهندهُ رمان اسـت، نه فقدان قانون.
 و فعل prelomljat'sja به معناي منحرف شـدن، منكسر شـدن



 استفاده كرده است، جابگامى مهم دارد. هر وازه شبيه به شُعاعى از نور نور بر روى يكى خـي
 از داعبههاى بيشين مستند كه مقصود وازءٔ مزبور را به تأخير مى اندازير، تحريف و و منكسر
 تجزبئ معناشناختى كه در صنايع ادبى تُـاعرانهُ در خود محصور وجود دار دارد)، بلكه ابـن
 بيرامون موضوع به وتوع مىييوندد. همانطور كه باختين بهتفصبل دربارة رمـانـان دوريت


 بعضى از كلمات بيگانهاى كه نه در موضوع، بلكه در ذهنيت شُنونده وجود درد دارندي

> Reification,brute materiality تجسم ماءى، مادىكرايی نافرهيخته", ob"jektifikacija] [ob"jektnost’,
 objectified, reified, "turned into a thing"

فرايند سلب كردن بافتهاى (امعمولى)" يكى كلمه [slovo] از آن (يا با امداف بلاغى يا به دلايل تاريخى). هرگاه كلمهاى ارائه pokazano نـود، اين فرايند به وقوع مى يبوندد.

## Speech [reč] كغتا,

گغتار ششخصبت [rečí geroev]: ابن عبارت به معناى گفتارهاى شخصصبت نيست بلكه به معناى حالت سخن گفتن خاص شـخ دين ارين است.
 [reč' [nesobstevenno-prjamaja reč’] را مـطرح كــرده است. (در فــصل جـهارم كـتاب tr. Matejka and Titunik, New] ماركسبسمو فلسفه زبان نوشتنه واو. نون. ولوشيبنوف






 اندازهگيرى قدرت نسبى اين مغاصد رقيب است.
رددبندى Stratification [rassloenie]، ص Yی৭

 رسالت شخخصيتهاى بازنمايىشده در رمان، يانتن، طرد و بازتعريف ردماى براى خرا خودشان





هنرى، ص f).

SFY كفتمان در رمان
belonging to Tendentious, a certain كرايشى، دور اهى، خاص يكـمكتب يا روند school or trend [napravlenčperiod-bound, eskij] زبان گرايشى نوعى زبان اجثماعى است كه شـديداً تحت تأثير هنجارهاى مكنب يا دوره

 میشود.

## Utterance [ryskazivanie] يبان

بيان، در واقع بسط باختبنى جنبهُ گفتار parole زبان (كنش گفتار / بـيان) در بـحثمهاى
 مى توانيد به بحثهاى فراوان و بـسيار خوبى كه وى. ان. ولشّينوف در اين بار باره در كتاب




 جاسخخگو ذهنيت يانته مى شودا).

Voice [golos, -glas] صدا








 الذا مكالمهاى هستند.

تخيل مكالمهاى DFA
Zone [zona] قلمرو
character zones [zony geroev] قلمروهاى شخصيت speech zones [rečivye zony] قلمروهاى كفتار





 درباره دوريت كوجولو [صص

 قلمروهاى تهى وجود ندارند. تلمرو جابيى است براى شنيدن بيك صـدا و با همان صــا بهوجود آمده است.

## واوَهنامه

 فارسى-انگليسى| syncretism | التفاط | trial | آزمايش |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| organic | انداموار | ordeal | آزمون |
| plastic |  | didactic | آموزنّى |
| representation | بازنمايى | heuristic | آزمونى |
| context | بافت | liturgy | آيين نيايش مذهبى |
| contextualize | بافتمندسازى | intonation | آهنگ |
| travesty | بدلسازى طنزآلود | macrocosm | ابرجهان |
| foregrounding |  | ambiguity | ابها |
| motif | بن مايه | positivism | ابثاتگابیى |
| openness | بىكرانگى | sentimental | احساسانی |
| utterance | بيان | interanimation | احياى متقابل |
| subplot | بيرنگى فرعى | literariness | ادبى بودن |
| chronotope | بیوسِستار زمانى.مكانى | perception | ادراك |
| hybridization | بيوندآفرينى | assimilation | ادغام، جذب و هضم |
| hybrid | بيوندى | referential | ارجاعى |
| reification | تجسـم مادى | value judgment | ارزشـشـداورى |
| embody | نجسـم يِافنـ | axiological | ارزشنشـنـناختى |
| refraction | تحريف، انكسار | transcendental | اسنعلابى |
| authoritative | تحكمآميز | historicity | اصالت ناريخى، ناريخمندى |
| imagination | تخيل | valorized | اعتباريافته |
| expression | ترجمان | legend | افسانه |
| pathos | ترحم\|نگيزى، | fairy tales | افسانههانى بريان |

otherness
subjective
consciousness
stratification
prüfungsroman
sittenroman
entwicklungsroman
erziehungsroman
bildungsroman
chamber novel
problem novel
novella
novelization
superstructure
idyllic
morphology
subgenre
orchestration
construct
stylization
hagiographic
chivalric romance
action
hegemony
typify
typology
typical
trilogy
pastoral
device
intuition
voice
tropes
technique

ديغر بودن scheme
ذهنی
ذهنيت ditties
, binary opposition
parody رمان اخلاقى $\quad$ monologic monoglossia
رمان تعليم و تربيت accent
رمان رشد و كمال ر
رمان شبسثانى $\quad$ incorporation
رمان طرح مسـئله $\quad$ رمان رمان كوتاه tension
رمان گونهسازى
روساخت روستايى


زيرگونه
سازآرايْى
سازه
سبكـبردازى
سينتانويسىي
سلحشور رنامه عاثـقانه سلسله وقايع

سلطه


سنختُناسى
سنخی
0سهبار
شُبانى
شُرد
شُهرد apologia
صدا other voicedness
صنابع ادبى
صناءت intralanguage
chronology


تقابل هاى دوگانه
تقلِد تمسخرآميز
تكـكويه
نكمفهومى
تكيه
تكيهِ گذارى
تلفيق، ادغام
تنافرمعنايى

توالى زمانى
جانبخشى
جشتـنواره
جوهره
تخندصدايى
تند. مفهوميى
حندمعنايى
حالت، ابيما و اشـاره
حسن نعبير
حكايت
حكايت طنز منظوم
حل و فصل
حوزه علمى
خاطره
خردجهان
خودسنج
خودوكو
رمانگرا
دفاعيه
دگرصدايهي
درگرمفهومى
درون زبان

QQ1 وأرْهنامه

| dialect | گويش | formulation | صورتبندى |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| tone | لـلـن | formal | صورى |
| anecdote | لطيفه | becoming | صـرورت |
| ennobled | متعاللى، تعالى | rhythm | ضربآهنگ |
| polemic | مجادلهاى، جدلى | maxim | ضرببالمثل |
| encomium | مديحه | convention | عرف |
| epitaph | مرثيه | rational | عقلانى |
| centrifugal | هركزغرا | picaresque | عيارى |
| centripetal | مركزعريز | objectification | عينـتبـبخّى |
| qualified | مشروط | sonnet | غزلواره |
| referent | مصدان | lyrical | غنابيى |
| theme | مضمون | overtone | فحرا |
| epistemology | معرفتشنـنامى | individuum | فرديت |
| conceptualization | مغهو مردرازیى | individualization | فرديتبـبتى |
| simultaneity | معارنت زمانى | cultic | فرفهاى |
| epiphany | مكاشُفه | framing | قابجبندى، در فاب |
| privileged | ممتاز | parallel | قرينه، همتا |
| perspective | منظر، نما | schwanke | فصههاى |
| situation | مرقعيت | ode | تصيد |
| exodium | ميانبرده | ethnography | قومنگارى |
| anachronism | ناهمـورانى زمانى | heroism | قهرمانبرورىی، |
| syntax | نحو | carnivalization | كارناوالڭگايى |
| transcription | نستخبردارى | teratology | كزريبخت |
| systematic | نظاممند | verbal | كلامى |
| diatribe | نقد گزنده | holistic | كلگرا |
| farce | نمايس لوده بازى | aphorism/epigram | كلمات فصار |
| closet drama | نمايسنانها | comedy of manners | كمدى آداب و رسوم |
| index | نمايه | act | كنّ |
| manifestation | نمود | absolute past | گزسْنه مطلف |
| instancing | نمونهبردازى | tendentious | كرابشى |
| coinage | نورازه | denouement | كره گشايّى |
| rejoinder | وا-ـبإسخ | discourse | كفتمان |
| lexical | وازگانى | parole | كغته |
| philology | وازَهُنامسى | genre | گرنه |

# تخيل مكالمباى $\Delta \Delta r$ 

| contiguity, proximity | همجوارى | fantastic | وهم آلود |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| norm | هنجار | illusory | وههمآمبر |
| craftsmanship | هنرورى | satire | هجو |
| memorandum | يادداشت | intentional | هدفـنمند |
| unitary | يكهارجه | syntagmatics | همنشينى |

## وازهنامه

انكليسى_فارسى
absolute past
accent
accentuation
act
action
ambiguity
anachronism
anecdote
aphorism/epigram
apologia
appropriation
assimilation
authoritative
auto telic
axiological
becoming
bildungsroman
binary opposition
carnivalization
centrifugal
centripetal
chamber novel

گَششته هطلق
تكيه chronology
تكيه گذارى
كنس
سلسله وقابع
ابهام
ناهمـخوانى زمانى
لطيفه
كلمات فصار
دفاعبه
نصاحب، مناسبسازى
ادغام، جذبر و هضم تحكم|آميز

خردگر
ارزُشُـُناختى
صرروت
رمان رشد و كمال
تقابل هاى دوگانه
كارناوالگرابی
مركزگرا مركزگريز
رمان شـبستانى
device
dialect
diatribe
didactic
discipline
discourse
chivalric romance سلحشورنامه عاشفانه
chronology توالى زمانى
chronotope بيو بتار زمانى_مكانى
closet drama نمايشُنامهُ قرائتخخانهاى
coinage نووازْ
comedy of manners كمدى آداب و رسوم
conceptualization
مفهومربردازى
consciousness ذهنيت
construct مازه
context بافت
contextualize بافتمندسازى
همجوارى، مجاورت contiguity, proximity
convention عرف
craftsmanship هنرورى
cultic فرقةایى
denouement كرْ گشأيى
شـغرد

نقد گزنده
آموزشـى

حرزه علمى
گفتمان

openness
orchestration
ordeal
organic
other voicedness
otherness
overtone
oxymoron
parable
parallel
parody
parole
pastoral
pathos
perception
personification
perspective
philology
picaresque
plastic
polemic
polyglossia
polyphony
polysemy
positivism
privileged
problem novel
prüfungsroman
qualified
rational
referent
referential
refraction
reification

| بى كـانگى سازآرايـى | rejoinder representation |  |
| :---: | :---: | :---: |
| آزمون | resolution | حل و فصل |
| انداموار | rhythm | ضربآمنگ |
| دگرصدايّي | satire | هجو |
| ديغر بودن | scheme | ترفند |
| فهوا | schwanke | فصههادهى خندهدار |
| تنافرمعنايى | self-critique | خودصنج |
| حكايت | sentimental | احــاسانى |
| قرينه، همنا | simultaneity | مقارنت زمانى |
| تقليد تمسخئهرآمبز | sittenroman | رمان انحانى |
| Fُفته | situation | موقعيت |
| شـبانى | sonnet | غزلواره |
|  | stratification | ردهبندى |
| ادراك | stylization | سـبكـبردازى |
| جانبخرا | subgenre | زيركونه |
| منظر، نما | subjective | ذهنى |
| وارّهنّارّا | subplot | بیرنگّ فرعى |
| عبارى | superstructure | روساخت |
|  | syncretism | التفاط |
| مجادلهاى، جدلى | syntagmatics | همنشينى |
| جندمفهومى | syntax | نحو |
| حندصدندايهى | systematic | نظاممند |
| جندمعنايى | technique | صناعت |
| ابّباتگرايى | tendentious | كرابنى |
| مهناز | tension | تنّ |
| رمان طرح مسنّله | teratology | كرّريخت |
| رمان آزمون | theme | مضمون |
| مسّروط | tone | لحن |
| عفلانى | transcendental | استعلايى |
| مصداق | transcription | نسخهبردارى |
| ارجاعى | travesty | بدلسازى طنزآلكود |
| تحريف، انكسار | trial | آزمايس |
| تجسم مادى | trilogy | سهباره |



## نمايه

| آفروديته <br>  | TIo، TIf آبلوموف آبه هوئت |
| :---: | :---: |
| TGF آكريبانتسغايمسكى |  |
| آكوستوس |  |
|  | far ifar ،fyo ،fyr ،fyl ،ro |
| 0.9 6ffar roa | آتلان |
|  | آتن 1/، rra |
| آلمانى، | آتنانوس 19، 1.1 |
| FYA ،FYY ،FOV ،FOS [FYF | آتيكوس |
| آلن بو، ادكار ryo rrr | آدم، حضرت \%وهr |
|  | آرامى، زا |
|  | آرتامنه 101 |
| rar riry آناكرئون |  |
| TOO-A MFY آنتى | آرمانس rrer |
| IT | Tآرمانگرإي |
| آنياد | آرمينوس و توسنلا 101 آلدا 10 |
| reff آواشٌ | آريسنوفانس 9Y، 199 ، |
| Tآوربا | M9 |
|  | آريسنبدس 19\% |
| آيشن باوم | آريوستو هro |
| آينّاس | آشبل 19F،9V، |



> YOI اسكيبيو آفريكانوس

fal ،for ، rar raff
اششتـ، گوستاو ros

الشترنبرگ، ماير
اشكلونسكى 19
اش اشلعل، فريدريش

ron، rol افلاطون rur

الُوسيس 190، الْوس
الئوسيست، مراسم $9 V$
المبت، كوه OV
YqY اليزابت، دوره
AF اميرسيونيسـما امرسون 19
YVD انحطاط گرايمى، مكتب
انسانگرايى MIT

انكوليبوس 1A9
انگلستان
انگُليسى، زبان
ffe ، انيوس
اودسا 1 او
اوريستوس، شُاه $9 \wedge$ اوسان

او اونتردينگن، ماينريش نون الـن

 YoO ،IVY ،IVI اويد

ايبسن سّ،


Y^9، 9V ائوريبيدس

إيكتتوس V0 ايـيكور
 0.9 ifqfirqu ،fV) ،rma ادراك
YVI ادوارد حهاري



اراسـوس TYA
اربا ب تيميه
 ارواح مرده Fو،
 اسIV ، اس


019 (faf 6fyl
rol استغفارات
 f90
YYI اسقف رودجری"، داستان

 c) اسكندر مقدونى

$$
\begin{aligned}
& \text { بزوخوف، بير } \\
& \text { rVG، بطلمبوس 109 } \\
& \text { بلـبكين }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Y०V،Fl بؤتيوس } \\
& \text { بوالو 144، ry } \\
& \text { بوبر، مارتين } \\
& \text { بودايى، مذهب } \\
& \text { بودلر بوري } \\
& \text { بوطبقاى داستا بفسكى Yr }
\end{aligned}
$$

YF Mr ir بوكاروف، سرگئى
بومارشته
بيرمنگام، دانشگاه
بيزانس 9A، 199، 199،
بينالنهرين 10^1
(ابيبو8: افسوسى)، داستان

 0.r ، rq4


پالمرين انگليسى YY
بانتالئون
FoV
rog ror rry rra rra
،rY) ،rga_y ،rgY-f rOQ ،rov
ryr
FF9 FFY
Frg FFY
(إيتروشكانا)، داستان
بتروف، دى. كى. 19




ايسوكراتس 19^1

ايلواني، ارا 119
ايلياد
fir اليليج، ماتويى ايمرمان




بابل 100، 100
،101 ،IfF ،VO ، deve ifyr dre rer def day
 019 ،0.9، 0.A
YMI، اAV بازر يوجى
 010 ،49Y
 بايرون

بدل بازيى طنزآلود وبرجيل
برادران كارامازوف
برتون ـ سلتنبك باريك
برخى جنبههاى دستورزبان متن بردينو، جنگ جr9 بر برلبن برونو، فردينان بريتانى MIO، T\& |FV بريتوس، بندر

بزم فلسفى $19 \mid$ بئدس
roV ونوكراتيس
YYI rYOO بونوكراتيس
OYF،ffV بيجورين
ro،10 بيد/يش رمان Yان
بيرز زارع

> يـيكاردى Y\&T rou- بيليون، كوه
> تثا يتنوس 190
> ایتوكريتوس 140
> (آتابوتسازياز)، داستان for
> FY\& F9 اتبانا
تاكتبوس 194

> Yام
> تجديد حيات، دوران 11
> IV نحقيقات منطقى
> نرازدى -نقرس 10Y
> تراس 199، 198 rvo تركبه
> تروا توi
reso res res
rle rlf تريستان
010 ،fof ryl تريسترم شندي
تسالى فلسفه

FY. تصوير دوريان گرى تفتيش عقايد، دوره rar rir ،lav تكرى rir


FY تويباس كنوتز توبيانسكى، ام. آى.

$$
\begin{aligned}
& \text { fq) (FVO (FVY , FV) ،YYO ،Yoo-f }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { FIT يترووبيج، ســيون } \\
& \text { fos ،fir ،fll } \\
& \text { برسئوس צه، ا00 } \\
& \text { Yll |AV برگرين يـيكر } \\
& \text { roه هرويوتيوس } \\
& \begin{array}{r}
\text { ،f9A 6FEV ،4F9 ،119 } \\
\text { OIV }
\end{array} \\
& \text { r|0 } 10 \text { بروست } \\
& \text { برومتدس } \\
& \text { بروميتوس دربند Yo9 } \\
& \text { 1199 بريايوس } \\
& \text { بريشوين، أم. } 018 \\
& \text { بريكلس } 11 \\
& \text { هاتن } 99 \\
& \text { ،Y०V ،Y०F ،Y०Y ، } 19 Y \text { ، } 99 \text { ،V) } \\
& \text { YVV ryfs } \\
& \text { IFV جلوسيوم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ،YGO ،YEY ،YE1 ،YOQ ،YOV ،YOY } \\
& \text { DIs ، ryl ،ryy ryy }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هنتاگرو تليون/علف جادوريى } \\
& \text { YVV ،YVO بن كبير } \\
& \text { ، IIV ،90-Y W }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { OYY ،fq0 6fFY ofys } \\
& \text { بوگاجرف } \\
& \text { Vr ،VY بولجينلو } \\
& \text { هوميتى } 100 \\
& \text { بوميونيوس } 100
\end{aligned}
$$


rro
خطاب به خودم Yما
خلبنيكوف وى. TVA

 ,FFA GFFY ،FIA ,FOV ،HM ،H.

Dl0، far ،fV1
 د/مبى OHF
YAl ryorr دانزاسكوتس، استاد Y\&9

Yواورد، حضرت Yo دابرةالمعارف منابع انزر

FY در جستوجوى رمان
 دريدا IV، در بر
دفاعيه سقراط 191 درا 191 دكارت دكامرون IIV،119 دلقكیها، جشسنواره
 دماكريتوس 199 YOI دموستنس
Par دو ترايل، بونسون دون
 دوريت كوحولو دوريك دوري
دولوريس، گيوم 19 Y دومون، زان PVY دوميير دون زووان سץ،
 FOF، FYq تورگنيف
fAr توسكان

تـــولستوى HYQ


جالينوس Yol
جاناتان وايلد TYOF ،YO- IYYA ،YYA ،YYV جـان رامب MYI ،rar raq


$$
100
$$

جستارى درباره رمان
 جشن هاى مقدس 119
 جنايت و مكافات
 IV جيمز

جاوسر
هro حايكونسكى جrq جrون با
IV جكونه با وازگان كار انبام دمبم چجه كسى در روسبه زندگى خوبى دارد
 حواريون حو

خارمس، دانيل
 fif ifir خاك بكر خدمه، طلب و رمان IIV خر، جشنواره

رودين رو
 روسكى ساورمينبك
 019 ،far
روسى، زبان fov روه

rif
روسئ معاصر 10
روش صورى در تحقيق اديى

رولان، رومن 4 روت
رومنو و زوليت رون رون رون
 ،109، 11 r ، $10 \mathrm{~V}_{-1}$. 100 ، $9 \mathrm{~A}-1 \circ \mathrm{Y}$ ،199-ror ،199 ،19r ،191 ، 1 VY MVI ،rgV.rro ،rfo

رونديبيليس r90، r94
رونسواليس، جنگ رنـ
ريــــــاردسون
019 ،f9V
ريختشُنـاسى rAF
زئوس ز00، IVI
زئونون اهل افسوس 1 زو
زئوكسبس زئن



 DINro زرتشّت، دين زنونون هـ
زوباكين، بى. ام. Y0


$011-9 ، 000$ ، 499
ديدرو 1A9،
PYY ديس هارمونى
Par، TYO،IAD ديفو

for cfol ،raf
PF\&، VO ديورزن كلبى
ديومدس 97

 ،rqV ،rGF-Al ،YGY ،YG (rOT-A dfor_f ،rgf ،rlo-rr ،ror ، ras

رابله و فرهنى عامه قرون وسطا و رنسانس

> Y
> رامينوگروبيس Yq4،
> رابش 99

ردكليف far ،far riry
رستا رسيز رسو fry


ركسان ران

 019
fryfifov رميزوف

rIT ،IYO-A dl9 ،llo dIY

OIV, رTrol
روده، اروين غr

سفراز يترزبورگى به مسكو YY


 19r ،191 بـلارتينسكى، آى. آى

 ((سلطان طاعون)،، داستان YVO rro $\qquad$ سن بترزبورگ، دانشگاه 19، 19، سنت لوسبن rfA ryov سنكا rof سوئتونيوس DIf، سوr سورئاليسم 19 ســورل צrar D19، ©.
ror اr mer D8 08
سوفسطاعى 190 سونوكل Moo، سولا MY9 TYA سويفيت سويس (اسه روح)، داستان 10V (اسه مرگّ)، داستان سوF سيبل، بإن زاوست سيروس كبير 101 MoAcrovarod rrol ary arg سبسرو
or سيمونبدس

زq.،

زيلينسكى، اف. اف. 19


f4F fiز fi-كريستف
زوريتر كور
FY^ روزف اندروز

زونو
زيد، آندره
زيرار، رنه
 01.

YAN ،rYя ،IYQ ،IYY , IIA , IIF
Mr_f سارانسك
سال سرگردانى
IVV aVr ،1V0، سايكى
 ،for ،rar ، ral rav reve ryv dFFF ifta ،FIN ،FIS ,FIO ،FOO
 ،D.0 ،f99 ،f9Y ،FAr-y ،fyroo



سدهماى تيره 11

 ifno-y cfro dfof dfor,ref ،r9A

Dif


فرويد 9 فرويدگراي فلسفة صورنمادين rrir

فr9،

 dfaf ،fgl dfor rat raf ryo 019
TVI فيلمون |f| فينيفبه

 GOF dar dYY-Y (llY-9 doY

,YOQ GOF ,YFO ,TFF 'YFY GYY-V
،rYo ،ror ،rol ،rav (rN) ،ryo

oro ©ly ifar
Gr، 9 ، فزاتستان TYY فلعة اترانتو OOF،FoV فهرمان زمان ما

كانوس SYY
كاتوليك، فرفه كاتون كاراتانف، بلاتون

SV. كارما و روزما
كاسيرر
Yا كاسبرر، ارنست
Yاكاگان، ماتوى اسحاق اري FIf fifir كالومينسوف

كانت، ايمانوئل 19
كانديد

تخيل مكالمباى
سينگلتن، ناخدا


MV شاربه، بكى HI شا شالل، ماركا HGF شاوسن، گريمل


شبان صجبب 9 ra
شب هاى روشن 99

شـلر، مكس 10r شُـلينگ شولز
شـبـر طبيعتگرابی، مكتب 119 طنز مقدس 119
Flo عرفـگرايـ


نابيوس YVI
فارامون، شاه
فاوست זוر فايلرا 191 ا9
فايدو 191
(מفرانحسكا و بائولوه، داستان



فرانسيون TYO
فرايتاگ هr
فردگرايى ros
ryr rega ran rego rog rov
Dls (ryl rrv-no rro

 KF9،rfA IV گرايس
FFr Frرنديسـون

،rqV ،r^0 ،rvo-v ،rgv_vo ،rgr
riv
Y Y
For ،rYA گريملس هاوزن


|(1)

ro گلزورسى
FAF كتجبنههاى آمادبس

far ،findrirtrir
Yo^ گوتهلف، يرمياس



fag, ffy irya
Yا9

foy ،fos dla-ry
لارينس، استان fry
لازاريلو (4910، 010
لالابايت 497
لاكالبرند 101

كیاب تعارفات
كاب داب


raq، rar
كدوالادر
(كراسوس"، داستان YVI
IVo كرونوس
كريتياس
كريسمس $11 V$ كريتس
كلارانس، دوك كاري

Fq\& كلر، گوتفريت
كلوينيستها
|f^ كلبنيوس



كناوف، آی. آى

كتشهاى كتفتار
Far كورير
كودو كور
كورتنه، بودوئن دو 19
كورتيوس
كورنفورد 94


ro كومن، هرمان

re) Fiاراگانجوا


تغهيل مكالمهاى

|  | لاكان 19 |
| :---: | :---: |
|  | لاكون זrM |
| هاركس 9 | لاندن 4 ¢ |
|  |  |
| ro^،rov ماركوس آوركيوس | لا لاينيتز |
| F49 ماركوس اريلبوس | F\|X لبيادكين، ناخدا |
| Wاركوركف | Fry لرمانتف |
| مارگّ | لز لزاروس |
|  | FMF |
| OTf مارلينسكى | TMr |
|  | لمان، |
|  |  |
| Y | OPF GYY IFYA |
| TY^،1^9 ماريو | Mror |
| هاكروبيوس 98 | لنينگاد |
|  | لوئـس، |
| Vr | لونه |
| FoV | for،rro،rrn ،lıV لوس |
| FYo، TIY | لوسكى، |
| ماهيت روايت | لوسـيـيهي، |
|  | l99, IOV , laf |
| Y | لوسبليوس |
| مدحاكات بr |  |
| مدرنيس 4 H | FV1, rls ras crav rrfl |
| مدودوف، |  |
|  | rra dev-90 \1^F |
| روستابى) | لوكاج |
| مردسـالارى | Yr لوناجارسكى، |
|  |  |
| TV0 (امرگ)،)، | VV لويى جهاردهن |
| \%9\%0 | ليتوانى |
| مr | ل'ليسينسكى، |
| \|VY،|V| مسن | Fr 7 ليوسيندا |

rro، rov،rla، نواليس rer
نوواتى، اف. 119
نويل 19، MTY IGY نيته نينخليودوف 000 MY\& نيكراسوف

نيكيتا
نبل، رود
وات، بان 10، واجينوف، كنستانتين وان وارو 9 وا، و
 واتـعگرايـى، مكــبت r.
rra rre rrrar rif


(اوداع غيرمنتظره)، داستان ror

وزل وز

 Q. Y

ولك، رنه
ولوشبنوف، وى. ان. ووبدنسكى، ایى. آى. 19 ويتيبس


ويلامووينز - مولندورف 1.9

ويناگُرادون، ويكتور ras، ras
 ويون، مكتب ون وري



far ،fAq ،fqV ،roo ivr
مصر 100، 1FI


 ©FYV-Q ،FYO ،FYO (FYK ،FIN

 RVY مكبث
 ملينكوف - يبهرسكي FoV
 M10 موياسنان مول فلاندرز 1^ه RY9 مونتسكيور FIA مونسالوات مینروا

نئوكلاسبك نانوراليسم Yo نانورب
نانى، حزب 10
 نتر منرى rog Fid، FIT Fil ITV نسببت، نظريه

نسبان، رود


IIV (نوئل)، سرود
نوان، رود

تخيل مكالهـاى D\&A
 هوسرل هو هو 4 هونمان


ras rry ، roo ،rya

fqf ،fyl
ro

YIf بك د/ستان ساده
1r9 يك تصن حبشى


rrs بورى ميلوسلافسكى rol
rol

 ،1ro ،109-11 ،9V-lol ،9Y .09
いAY いVT-Q ،10.-VO WFI-0
(TYY (YlP-q (YOQ (YO) (191-q
rro ،rfo
Yol يونگ

OTO CFY CFYO WFIA
Yيل، دانشگاه

Vr © © هارلكويين

مالكرين، جان
اج اليكارناسوس هانيبال rA هاويتمان
هاينريش سبز 4 هارين ها هاينريش فون اوفنروينكن هابنه rrar هبل rov، ros rA0، rol



هرودوتوس هرد
 هكتور
هعل هr Mr هلن هr
FVI ،fgV هلنيستيك *VO ،9f ،f9 ،rA ،r9 ،11 ©
 YoY (rol d91-9 aly ary ayl

هليودوروس 1 هو هملت RYY
 (اهنر و مستوليت)، مقاله اله

باختين از النديشهندان برجسته قرن بيستم است كه الفكارش برخى از لحظات















 و خشَك انبى است


[^0]:    1. Sovetskij Pisatel
    2. Vadim Kožinov
    3. Sergej Bočarov
    4. Rabelais and Folk Culture of the Middle Ages and Renaissance
[^1]:    1. Lensky
[^2]:    1. Tatiana
[^3]:    1. African Apuleius
[^4]:    1. Kitchen Latin
[^5]:    1. Tatius
[^6]:    1. Herodotus
[^7]:    1. Theocritus
[^8]:    1. Lancelot
[^9]:    1. Francesca and Paolo
[^10]:    1. Camöens
[^11]:    1. [Brengnarille] Slitnose
[^12]:    1. Popefigland
[^13]:    1. Werther
[^14]:    1. Irtenev
[^15]:    1. Tite Bamacle
[^16]:    1. Pancks
[^17]:    ا. منظر ر نمايشنامهاى است كه بهمنظر خ خواندهشُدن نوشته شده امت نه براى اجرا.-م.

[^18]:    1. Pechorin
