

ديديـان گرانت
ترجمهُ حسن افشار


## رئاليسم <br> (واقعكرايى)

از مبموعهُ مكتبها، سبكها و اصطلاحهاى ادبى و هنرى


نسرمركز

A Persian translation by Hassan Afshar

of<br>Realism<br>Damian Grant

Methuen and Co Ltd. 1974


رئاليسهم
(واقعگرايهى)
دِيميان گرانت
ويراستار پروفسور جان جامپپ
ترجمهُ حسن افشار
طرح جلد از بهرام داورى اوى
چاپ اول
كل
كليه حقوق محفوظ و هخصوص نشرمركز استا

كد
ISBN : 964-305-209-5 APY-r.O-r•Q-0 شابِك

> (واقععگرايیى)

# از مجموعةٌ مكتبها، سبكها و اصطلاحهاى ادبى و هنرى 

ديميانكرانت

ويراستار: بروفسور جان جامب

ترجمه حسن افشار


نشرمركز

## فهرست

| v | درباره اين كتاب |
| :---: | :---: |
| 9 | كوتهنوشتها |
| 11 | فصل اول: بيشدرآمد |
| ry | فصل دوم: رنّاليسم باوجدان |
| 9. | فصل سوم: رناليسم آكاه |
| V^ | فصل حهارم: ماحصل |
| 91 | سخنى درباره́ رنّاليسم |
| 90 | وازَهنامهُ فارسى _انگليسى ........ |
| 9 V | كتابشناسى |
| $1 \cdot 1$ | نامنامه |

## درباره اين كتاب

مجموعهى مكتبها، سبكها، و اصطلاحهاى ادبى و منرى كه اين كتاب بد بدان


 احاطهى وافى دارد نوشته است و كوشي
















 دربارهشان نخواندهايم. كتابهاى اين مجموعه كه توسط نشّرمركز در دست
 ببخشند و براى دانشجويان ادبيات و ساير خوانندگان علاقمند مفيد باشند.
ناشـر

## كوتهنوشتها

برای تسهيل ارجاع به كتب معدود ذيل (كه مششخصات كاملثـانـان در كتابشناسى آمدها است) حروف اختصارى زير را بركزيدهايم:

AN The Art of the Novel, Henry James
DMLR Documents of Modern Literary Realism, George J.
Becker
ECN English Criticism of the Novel, 1865-1900, Kenneth
Graham
GH The Gates of Hom, Harry Levin
OP Opus Posthumous, Wallace Stevens
RE Le Roman Expérimental, Émile Zola
RN Réalisme et Naturalisme, J. H. Bornecque et P. Cogny
RNS Realism, Naturalism, Symbolism, Roland S. Stromberg

## واقعگرايع يعنى تحريف واقعيت.

والاس استيونز

## فصل اول

## بيشدرآمد

اگر چنان كه هنرى جيمز ادعا مى كند، ارمانِ واقع در مسير صواب هنوز







 مى توانند راحت سر كنندا





 رناليسم بدبين، رثاليسم پويا، رثأليسم تجسمى، رثاليسم خارجى، رئى، رثاليسم

خام، رناليسم خوشبين، رناليسم ذهنى، رناليسم رمانتيك، رناليسم








 دوآمِل، (ارناليسم خردكاوانهُ) بروست و حتى (ارناليسم كلانتشهرى)" زُول رومن








 خيالِردازى، طبيعتگرايى ياصنع آورى، بیربط و و در واقع كاملاً بیمعنى

## 1-Wimsatt and Brooks, Literary Criticism, P. 102.

2 - Walter Lacher, Le Realisme dans le roman contemporain, pp. 332-3.
3. Mark Kinkead-Weekes and Ian Gregor, William Golding: a Critical Study, London, 1967, p. 121.
4 - W. J. Harvey, The Art of George Eliot, London, 1961, pp. 50-1.
ir ir in irnرآمد
 "ارثاليسم و ناتوراليسم را بايد با محتواى تاريخيشان تعريف كرين كردي اين اصطلاحها نوعى علامت اختصارى براى چديدههاى فرهنگى زمانه بودند و تنها با بررسى اين پديدهها قابل دركاندا" (RNS, xix).
 دادن آن تحت مراقبت كلمات ديخر (هـحون در فهرست بيشخفته) يا با زدن دستبند گيومه بر دستهايش، بىاعتمادى خود را به رفتار آن نـا نشان
 است: (امن اكنون نهى ارتوانم وارد بحت اصن اصطلاح بغرنجى شوم كه هميشه براى مظنون نشان دادنش آن را داخل گيومه گذاشته|مر.،

## $r$

اگر بخواهيم بين معانى مهارنايٍير رناليسم، همجچنان كه با يكديگر رقابت مىكنند و وجههاى مشُتركى مىیيابند، فرقى اصولى بیيدا كنيم، بايد ضرورت مراجعه به فيلسوفان را بِذيريم. رنه وِلِك در فصل راجع به
 شناخت شناسانهُ... نسبت هنر با واقعيت)" مى نامد برهيز مى مكند و وبه جاى آن شرحى تاريخى فراهم مى آورد. رولند استرامبرگ نيز همانطور كه



 اصولى، ولو ساده، براى ساماندهى اين تلوّن معنايى لازم استى

5 - John Russell Taylor, Anger and Afier, 2nd ed. London, 1969, p. 358.
6 - Ortega y Gasset, The Dehumanization of Art p. 102.
7 - René Wellek, Concepts of Criticism, p. 224.

رئاليسم اصطلاحى است كه از فلسفه به حوزهُ نقد راه بيدا كرده است، است، آن هم در وضعيتى كه بر اثر خونريزيهاى ناشى از نبرده
 تعيين كنيم كه كدام يک مورد تعرض واقع شده و كدام



 برخاشگرى بودند كه آثازرْنازدودنيشُان بر منش كنونى آن همجنان برجاست، با اين همه ابتدا در خدمت ايدن ايدناليسم بود و براى توضيح اين اين آموزهُ مدرسى (اسكولاستيك) به كار مىرفت كه كليات (عدل و خير و غيره) از موجوديت حقيقى برخوردارند و از اعيان جزنُى كه در آنها يافت
 (كه به وجود كليات در خارج از ذهن اعتقاد نداشت) و در مقابل نامرگرايى
 حتى در اين مرحله هـم قيد و شرط وجودْدراشّدت و فی المثل "ارئاليسم افراطى" يا "ارثاليسم معتدله از درجات مرج مختلف تأكيد بر مثال (ايده) حكايت مىكرد.
در قرن هجدهم و در اانححلُ عقل سليم" تامس ريد ريد بود كه رئاليسم




 طبيعى" و در مقابل آنجٍه، به قول جان جِسمور ^، گرايش عمدهُ تفكر قرون

8 - John Passmore, A Hundred Years of Philosophy, Pelican ed., Harmondsworth, 1968, pp. 279, 174.

بيشدرآمد 10
نوزدهم (ابه اين نتيجه گيرى كه هم اشيا و هم حقايقِ مربوط به اشيا موجوديت خود و ماهيت خود را مديون فعل و انفعالات ذهنى اند" بوده،

 خارجي مستقل از ذهنى دلالت مى ركند.

 دليلش اين است كه خود مفهوم واقعيت نيز در ذهنيت معاصر بی آبرو شده است. و اين ما را به سرجشـهُ مشكالاتمان مىرساند. فيليبِ راو


 (DMLR, 589)

 كه مابعدالطبيعه در او چديد آورده بود، وازگان وردزورث را را رد كرد و به
 مى مسد كه مبرا شدن از اتهام استفادهُ مبهم از اسم (اواقعيت) يا يا صفت "(واقعى" اساساًمحالداست. هماناحتياطى راكهأُرتگادرمورد (اواقعگرايى")
 در پسگفتار لوليتا مىنويسد اين (ايكى از آن جند




9 - Wordsworth, Lyrical Ballads.
10 - Coleridge, Biographia Literaria, ch. 17.
11 - Vladimir Nabokov, Lolita, Corgi ed., Iondon, 1967, p. 329.

ماختارهاى نسبي آكاهی بر گردهة ماست. ما آنطور كه تولستوى معتقد بود








 كممسنوليتتر اگر مايل باشند ميتوانـند به نگهبانى از آن آن بيردازند.







 كه تنها بايد آن را مسلم فرض كرد. و و اين دستيابين فرايندى مستم

فراهم آورد.

با اين همه مى بينيم كه برخى نويسند نوعى ثبات در معنى تلاش مىكنند، در حالى كه ديگران از آن فاصله

12 - Bernard Bergonzi, "Realism, Reality, and the Novel", a Symposium reported by Park Honan, Novel II (1969), p. 200.
13 - Edwin Bissel Holt in Passmore, op. cit., p. 263.

IV بيشدرآمد
مى گیيرند. نمونه هاى اليوت، جويس و لارنس نشاندهندهُ اختلاف نُيتها در ارائهُ واقعيت است. اليوت هنگامى كه به نوشتن نمايشنـامه ها يش برداخت به مذهبى از مذاهب مسيحيت تعهد بِيدا كرده بود و بیى گـان از همين روست كه در واقعيتجويى شخصيتهاى او گرايشى به يك مرك مركز را مشُاهده مىكنيم. همهُ تلاش بكت در نمايشنامهُ قتل در كليسا در جهت فهم اعمال خويشتن و تلخيص انگگيزهها از طريق خودشنـاسي خودفريبى است، ولو اين تلاش با بدبينى شـياطين نخوانَد: همه جيز از واقعيت دور مى شود
و آدميزاد از ناواقعيت به ناواقعيت سير مىكند.

 اين حقيقت روبرو شود و ديگران را هم بـا با آن روبرو كند. نمايشنامهُ كوكتل بارتى، ادوارد جِمبرلين با اين حقيقت روبرو مى شود كه
 مى شود و پیى مىبرد كه (ابايد بفهمْم او كيست، بفهمـم من كيستم)؛ و و هنگًامى كه (اناواقعى بودن نقشى كه او هميشه به من تحميل كرده بوده" برايش روشن مى شود، عاقبت مىتواند دوست دون به كار تطبيق دادن خود شود. 10 در همين نمايشنامه، بيتر كوئيلبى ملاقاتش با با سيليا را (اولين برخورد من با واقعيت)" مى خواند و سيليا خود مىگويد با اتفاقى كه افتادهـ، سرانجام به واقعيت وضع خود بيى برده است. با
 خانوادهاش از خود واكنش نشان مى دهد و با اينكه از واقعيت مىترسلـ و مىگويد (اترس من از نهايت واقعيت است)"، باز اصرار دارد كه به دنبال آن تا وراى چشمّاندازهاى مدحدودشان برود: "احيزى كه تو به آن مىگويى

14 - T. S. Eliot, Collected Plays, London, 1962, pp. 28, 43.
15 - Ibid., pp. 136, 176.
16 - Ibid., pp. 143, 186.

عادى، چیيزى جز غيرواقعى و بىاهميت نيست.ا) گناه وحشتناك خود او
 دشوارى تتبيت (اواقعيت) از گفته هاى بعدى او به آگاتا پيداست: (اتفاقى

 كه جسته مى شود. جايگاهِ قهراً ذهنى و لذا نامعينِ واقعيت با قدرت تمام در در اثر جويس، تجهرة هنرمند در جوانى، به نمايش درمى آيد. جويس به تعقيب سير رشد آگاهى استيون دِدالوس از سطوح مختلف واقعيت مى ترديازد و از واقعيت
 مىرسد. رمان إز خلال جريانى كه طى آن استيون (ابه سمت روياروبى با



 را محدود مىكنند خواهد پرداخت: "امىروم تا با واقعيت تجربه براى ميليونيمين بار روبرو شوم و وجدان ناموجود قومم را بر روى سندان
 مى يابيم كه اين وازّه، با استفاده تعيينكننده اما بسا باريار بلهوسانهُ او از آن براى محدود كردن حالات متغير آگاهى شخصيتهايش، به سيّالترين حالت

 جز در آگاهى برانگيختهُ او موجود نيست. از از اين رو هنگامى كه او بو به نكر

17 - Ibid., pp. 90, 98, 99.
18 - Ibid., p. 107.
19 - James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, Penguin ed.. Harmondsworth, 1968, pp. 159, 203, 253.

يبيدرآمد 19
كار تدريساش در آينده فرو میرود، پِرشُ كه بر سر ميز نشسسته است











 برايش (هيجّ وقت به طور قطعى واقعى نشدهه) بوده است: ا(او را موقت





 است كه اين راهى نيست كه اهل نظر يا فلسفه دنبال كنند. واقعيت از ذـين جلوتر مى رود:

20 - D. H. Lawrence, The Rainbow, Penguin ed., Harmondsworth, 1968, p. 362.
21 - Ibid., pp. 367, 372.
22 - lbid., pp. 454-5.
23 - Ibid., pp. 456, 494.
واقعيت به جسم شناورى مانند است
كه از گُردة هر تلاش ذهن
براى تعريف كردن آن سوارى می میيرد
و سبس دريايى راكه در آن شناور است سر میى آنـد.

انديشمند تحليل گر بايد به دنبال كردن قدمهاى آهستهتر حقيقت، بدون تصد يـشى گرفتن از آن، بسنده كند.

## r














YF - والى رومى يهوديه كه عيسى مسبح (ع) را نسليم يهو ديان كرد تا مصلوبش كنـد. Y0 - بر اساس بظريهُ همسازى (correspondence) حفيقت عبارت است از از همسازى
 حقبقت عبارت است از مـبسنغى كلبئ اجزاي آن با با بكديغگر و باتجربه.

YI بيشـدرآمد

با مشاهده و مقايسه مىتوانيم اين دنيا را بشُناسيم. حقيقتى كه مطرح میىند حقيقتى است كه با واقعيت مستنل همسازى ندارد، نزديكى دارد؛ و آن را با دقت و امانتدارى منتقل مىكند؛ حقيقتِ اثباتگرا (بوزيتيويست) يا حتدتى انرا (دترمينيست) ديى است كه قصدش مستند كردن و تعيين حدود كردن و تعريف كردن است. در قتل در كليسا بكت به قاتلانش میگويد
 واقعيت تسليم مى شود و تكليفـ مىكند كه حقيقت با آن سنجيله شود. دموكرات است و اعتماد به نفس خود را از توافق اصولى اكثريت در توصيف واقعيت مىگيرد، كه از اين جهت آن راعينى مى خوانـد
 شهودى شتاب مى گيرد يا كوتاه مى شود. حقيقت با زحمتِ تسنيد و تحليل به دست نمى آيد؛ ساخته مىشود، از يك آلياز آماده، و رواج
 اثبات مىگردد.
در مورد اولى حقيقت، نسبت به جيزى، حقيقى است. در مورد دومى، حقيقتبه گونهاى حقيقى است كهخط يا لبهأى را كهراست و بـى نتص باشد گويند حقيقى است ــيعنى در برگيرندهُ حقيقت است، نه صرفاً نشاندهنـدهُ آن، يا اشاره كننده به آن. در اولى، واقعيت را حقيقت گويیى نگه مى دارد،

 براى روشن ساختن تفاوت، مى توان منال زد كه حقيقتِ اين خطاب دان [شاعر انگگليسى ] به خورشيد رو كه
اينجا بتاب بر ما، أى تو كه هستى همه جا؛
مركزت اين بستر و مدارت اين ديوارها
بستگى به حقيقت علمى كيهانشناسى بطلميوسى ندارد. (دان اگر دلش مى خواست، مى توانست بنويسل: خورشيد گم شده است و نيز زمين؛ و به عقل هيتِ انسانى ندى رسد كه كجا را بغردد از بیى آن).
(اطلوع خورشيده" منشأ يك تصور، يك فرضيه، مىگردد كه خود آن توجيمكندنده: آن است.
برتراند راسل اعتقاد دارد كه (انظريهُ همسازىی") يكـ تصور معنايى از
 سنجشبذيرى را مى جريد و بدانارجاع مى دهدن، ديغرى حقيقتى را الظهار




 محسوس براى عقل سليم دارنل، شايد كمى ما ما را به سوى


 (اشيا)يى مىكردند كه عقل ما آنها را فاقد ريشه در مفاهيم

محسوس مییافت.
(كتاب سوم، باب اول، فصل رِنجم)









 دور مىشود: ا1اكنون وات خود را در ميان چجيزهايى مى يافت كه، اگر

رضايت مى دادند نامگذارى شوند، انگار اين كار را با اكراه مىكردنده!. او



 نگاه كنيد به (اتجربهُ شُناختشناسانهُ عميقى") كهَ تونى تَنِر در موبى ديكـ


مىتوان به دست آورد1.. Yv



 دنياى اشيا نمىتوان كرد. حقيقت و كذب از مختصات زبانِ تنها مى شوند،





 ويتگنشتاين مىگويد اادر رساله، من در مورد "تحليل منطقى "و و تعريفى كه مطرح مىكند شك داشتم. آن موقع نكر مىكردم "بيوندى بين زبان و و

26 - Samuel Beckett, Watt, Calder, \& Boyars, London, 1963, pp. 74-82, 162-7.
27 - Tony Tanner, "Realism, Reality, and the Novel", Novel, II (1969), p. 206.
28 - Ernst Cassirer, The Philosophy of Symbolic Forms, New Haven 1953, n. e. 1966, Vol. I, Language, p. 139.


 مى خواندش) موضع جديد ويتگنشتاين را به نظريهُ همبستگى نزديك مى مند.


















29 - Cit. Stephen Toulmin, "Ludwig Wittgenstein", Encounter, Jan. 1969, pp. 62, 67.

30-Samuel Beckett, Molloy, Malone Dies and The Unnamable, Calder \& Boyars, London, 1966, p. 390.

31-pp. 91-3, 155-62.
32 - Merleau-Ponty in Passmore, op. cit. p. 502.
ro بيشّدرآمد
ولى با وجود نلاشى كه دايماً در جهت آشتى دادن اين دو نظام صورت

 داد، اختلاف در مورد تأكيد نمايان است و تمايزى را را كه من در در بالا ميان "همسازى" و (ههْبستگى") قائل شدم تو جيه مىكند. اكنون از همين تمايز استفاده مىكنم تا ريشهُ تنافر معانى رناليسم را در ادبيات آشَكار كنم.

## $F$

 همبستغى، به عنوان ملاك واتعيتى كه بازتاب مى يابد يا با به دست مى آيد، تشخيص داد.
 ناميد، وجدانى كه وقتى ادبيات واقعيت خارجى رئى را ناديده يا يا دستكم مى


 را مجوس و مَلَكى مى خواندم و فارغ از از اخلاق مىينداش




 در كهنهفروشى كيثيف دلـ
همين وجدان در شعر و شـاعرى والاس استيونز نيز فعال است و مىتوانِ

جكيده آن را در مئلى از پامثيال، او يافت: آدنياى خيالى بالآخره جذابيت خودش را از دست مى دهـده (


 و تلقيات تقدسيافتهاش را تسليم تهر آلايشزداى واقيت راقيت كند. اين



 احساس مىكنند كاذب است، آن را با به عنوان حقيقت مى يذيرندندا).













 سنجيدشان|) (1-41, 41 , 133).


rيسندرآمد
تمثيلى كه بيان غايى خود را در زيبايى شناسى رسمى آقاى باندِربى در فصل دوم دوران مشقت [ديكنز ] مى يابد:
 نداريد. در هيتج شیى مصرفى يا زينتى نبايد تضادى با با واقعيت داشته باشيد. شـما در واقعيت روى گلها راه نمى رويد؛ روى گلهاى قالى هم اجازه نداريد راه برويد.
 روى چجينى آلات شما بنشينند؛ حق نداريد روى روى چحينى آلاتتان چرندهها و پروانههاى وحشى نقاشى كنيد.
 برود؛ روى ديوارها نبايد عكس چجهاربا بكشيد. در همهُ اين
 اعداد رياضى استفاده كنيد كه قابل اثبات و توضيح بار باشنـي


 ارزشى كه به طور نامشروعى از بيرون اثر تزريق مى شوده، به جاى اينكه
 مى گيرد.


 مى يذيرد، آنها را با ميانجيخرى تخيل از ترادف با واقعيت محض تبرئه مىكند و به زبان عاليترى ترجمه مىكند. هنرى جيمز اين فرايند را
 اين ترجمه تن در نمى دهد و اتأثّثرى برى از برخورد هنرىی" باقى مى ماند، (ااز افتخارى كه نصيبش شده شرمنده مىشود و دربارهاش حدا مى توان گفت از واقعيت جدا شده اما به حقيقت نیيوسته است" (1-230
(AN, 115-16,



 مديون نيست. جيزى نيست كه با آن مهسازى شود.

 مقالهأى به نام "رويكرد هنرى به حقيقت") با جديت بيشترى بر همين
 همسازى آن با حقيقت واقع يا تقليد از آن نيست.") "

 (همسازى") جدا مىكند:
اسرار دل به جاى خود، اما جون همه بر زير زيان آمد
خود رؤيا بود كه مرا افسون كردي:

كه حال را فراگيرد و بر خاطره مستولى ونى گـردد


اينجاست كه وجدان مذاخله مىكند تا به ياد ييتس بياورد كه اين تصوير ها از كجا آغاز شدند ـ ا"در كهنهفروشى كثيف دل"| - ولى احساس استقالال خيال را نبايد مردود شمرد؛ هنرمند، هميشه در اوقاتى كه بيشترين اعتماد به نفس را دارد، اين احساس را مشروعترين جاهطلبى خود مىیندارد.

34 - A. A. Mendilow, Time and the Novel, London, 1952, p. 36.
35-Cit. Wellek, Concepts of Criticism, p. 238.
36 - British Joumal of Aesthetics, III (1963), p. 99.

بيسدرآمد
براى بلِيك نيز اين گونه بود كه در شعر اورشليم نوشُت: بايد نظامى بيافرينم يا اسير نظام آفريده انسان ديغرى

شن اسمتدلال و مقايسه نمى كنم! كار من آفريدن است
 براى بازآفرينى، در نامهُ برآوازه خود به لونيز كُ كُله [نويسندهُ فرانسوى] در سال 1^OY نوشت:




 موضوعى نداشته باشد، يا دستكم موضوعش تـرئرياً riv. نامحسوس باشدري










 است، ولى مگر مىشود كتابى دربارة هيج نوشت:

$$
\begin{aligned}
& \text { زيرا نه به هيجّ، نه به هيجِّ چجيز مفرط، }
\end{aligned}
$$



 مى

 ناب آميخته است د. مادى، درگير شودد، ولو تسليم آن نشود. (ارابط؛ متقابل واقعيت و تخيل اساسهويت اديبيات است" (OP, 294). اين مضمونى است كه والاس استيونز، در جابِجاييهاى ظريف آن آن معادلة







 خود رااز واقعيت جداكنده، (161). او رازآميزانه مى گويد شعر الدر در دنيايى
 هم مطرح مى كند: ا(ادبيات ايفاگر نقش اصلى اصلى زندگى استى استى البته به اين




بيسدرآمد
و تصديق متقابل عين و ذهن است. دعويهاى مكمل بركلى در كار استيونز
 باداش حفظ اين تنشْ وحدت گَگاهى آنهاست: شايد ميزانى از ادراك وراني
 باطنبيني حاصل يا قابل حصول برای شاعر يا يا يا بلكه شاعر

تيزهوش (166).

## $\Delta$

(هس رناليسم - (اين تلاش، اين ميل ارادى هنر به نزديكـ شدن به واقعيت)






 اين نكته مشروط كرد كه معيار حقيقت برایى رماننويسان مختلف مـوكي است متفاوت باشد. در دو نصل آينده با احتياط لازمه از تمايزى كه شرح داد دادم (و در شر شرح آن كوشيدم جانب اعتدال را مراع

 ادبيات مورد بررسى قرار دهم.

## فصل دوم

## رئاليسم باوجدان

## 1

وجدانى كه بيدار شد و خود را موسوم به رناليسم يافت، برانگيختينه















1 - G. Riat, Gustave Courbet, Paris, 1906, p. 132.
rr رئليسم باوجدان
ييشگفتار كتاب نشان مىدهد كه او ارزشى براى اين وازءه قائل نبوده است، چنان كه آن را اییكى از آن اصطلاحات مبهم كه در همه جا مى شـود به كارش بردا" توصيف مىكند و براى آن حداكثر سى سال عمر پيشبينى
 انقلاب IN\&^ باللا آورد و انسان بايد از اشارات سياسى آن آگاه باشد. كوربه در جواب اين اتهام كه نقاشى سوسياليست است خت خود را ا(نه تنها





 شانفلورى و شعر برحرارت بودلر و حتى تخيلات مورزه [نويسنده] و نقاشى كوربه در حارجوب اوضاع سياسى سال اN\&
 اصالاحات اججتماعى در آن ايام بِرالنهاب به شمان آن آورد.


 فلوبر به زرز

2 - Ibid., p. 5.
3-1bid., p. 94.
4 - Crouzet, Duranty, p. 53 n.

 شهرت يافنند. اينان در معابل رمانتيكها به "هنر به خاطر هنر"| معتقد بودند و معمولأ ااحساس و عاطفه در شـرشـان مغبون وزن و قافيه مىشـد.



 مى آورد"




 بى معنى است. رثاليسم يعنى بيان صريح و كامل امل فرديتّا













6 - Flauber, Correspondance, VII, p. 285.
7 - Baudelair, Oeuvres, pléiade ed., Paris, 1954, p. 1007.
8 - Champfleury, Le Réalisme, p. 272.
9 - Ibid., p. 272.

انشاى اين تضاذْ مضمون مكررى در كار زولاست. در كتاب دقّدليهاى من

 از آن در ترز راكن [رمانى از زولا] مى بينيم كه وقتى خانوادهُ ترز به مغازه:

 كه لوران روْياهاى عاشقانهُ خود را براى ترز اعتراف مىكند. ولى واقعيتى اين رؤياى خوش را نقش بر آب مىكند و آن تقصير آنها در قتل كامى






 آشكار است: (ااو زنها را دوست نمى دارد. او بجَهها را نمى شناسد. او به






 تن اجساد كند") به ريشخند مى
-1 - شُامل بيست رمان از زولاست كه برآوازهترين آنها نانا و ستس زرمينال است. 11 - Crouzet, pp. 69.72.
12 - Champfleury, Le Réalisme, pp. 5, 86.

نويسندگان انگليسىاى مانند آديسون و استيل در اوايل قرن هجدهم و خود رماننويسان در ادوار بعد به رمانسهاى حماسى بود بود. مدرك به وفور
 سال INOI در مقالهاى درباره يییير دويون [شاعر] حكم خود را دا داده و سرخوشى دوپون را ستايش كرده و يأس قرارداجى رمانتيكها را محكوم كرده بود:
جس نايديد شويد اى سايههاى فريبندهُ رنه و أُبرمان و


 گوسفندان دحار سرگيجهُ رمانتيك، را در آنها يافتيد. جنِ

 مجله آرتيست به حاپ رسيد به رناليسم خوشـامد گفت: ا(ابهبه، زندهباد رناليسم!! او مى نويسل:




「| آ اولى آفريدهُ شُانوبريان است در رنه، دومى مخلون بِناكور است در ابرمان، سومى




 15 - Baudelaire, Oeuvres, pléiade ed., p. 968.
 بيش از مبلاد از ردميان شُكست خور ردنـي (نام رتصى اسبانبابى و آمنگ آن است.
rv رئاليسم بارجدان
تاب، خنجرهأى زنگزده، شمشيرها، ستونهاى هفتگى، بريهـاى جنگللى در مهتـاب، احساسـى ازدواجهـاى [نمايشنـامـههای] موساى مرسيـو اسكريـبا، كاريكاتورهاى تربذله و عكسهاى طبيعى، عصاها و ويقهها،

 بر آورده است.
لحن نوشته تمسخرآميز است: اورورجكهاى چاريس بشت سر رمانتيكهاى آخرى گريه مى كنند.|"|"
 منقرض نمى شود؛ و بى گمان دوام امكان تجديد حيات رمانتيك بود كه
 با تجديد حملات زولا، جنان كه خواهيم ديد. هنگامى كه در پـا

 عنوان مى شد. در رمان آنجا (1^91) اثر هويسمانس، دورتالل به فلسفة ناتوراليستى حمله مىكند، ولى در عين حال اذعان مى دكند كه (پناتوراليستها


 ادموند گاس [اديب انگليسى ] مى گفت رئاليسم ا"هوا را از لوث وراز

 قشنگ" "باعث انقلابى در نويسندگى شد" (D88) (DCR,392, 581). جبهة متحدى كه در برابر رمانتيسم پبديد آمل، تصور دروغين و


 حجت هستى شناسانه و نه به تجربهُ علمى بلكه به تها تجربهُ بشربى متوسل










 كه هسـت" (DMLR, 155). اين كفته حـنـدان تفاوتى بار تكا تكيـه كالام فالستاف در قسمت اول منرى جهارم الز شكسبير| إندارد: اهحقيقت آيا

 براى مشكایلات نويسنده نه راهحلى فراهم مى آورد و نه حتى تفسير مفيدى.
راهحل رئاليست باوجدان براى جنين مسانيلى در وانيا وانع اين بود كه


 ناديده گرفته و فراموش مىشود. هرى لوين (با تعبير خاصى از وازء:

رنالبسم باوجدان 4


 زيبايى شناسى رناليستى (اگر بتوان از اين تعبير استغاده كرد) بيوسته
 قرار مى دهد. شانفلورى از ترجمهُ خلاصهُ مطلبى مصادره بر به مطلوب مى مكندتا (افرودستى شكل ورار و فرادستى مفهوم)"


اجمالاً به دو دسته (اصادقهان)" و اشكللى ها)، تقسيم مىكند (GH, 70).
 شُانفلورى)، نفرتى كه پيش از آن كُلريج هم از خود نشان داده و نوشته بود "اشعر بيش از آنكه ضد نثر باشد، ضد علم است."٪
 طور ديگرى به مردم نشان دادن رياكارى است.) دورانتى را هم از كوره به









21 - Harry Levin, What is Realism?, Comparative Literature, III (1951), 193-9, 196.

22-Le Réalisme, p. 16.
23 - Nonesuch, Coleridge, p. 313.
24 - Crouzet, Duranty, p. 69.
25-Figaro, 9 Nov. 1856.

اين جهت سادگى و صداقت برايشان معيار ارزش (و به عبارت ديگر،

 [آهنگسـاز روس] میگفتا (اضرورتى است كه در عين حال چچيزى را هم تضمين نمىكندلا. شـانفلورى اعلام كرد صداقت تنها حیيزى است كه او اور در هنر ارج مى نهد و اعتراف كرد كه به (اشعر عاميانه با قافيههاى خركيكى و
 (فرم) همهكاره نيست. دورانتى نيز برنامهُ رثّاليستى را به همين سان برمى شمارد: الرثاليسبم خود را متعهل به بازآفرينى دقيق و كامل و صادقانهُ محيط اجتهاعى و جهان معاصر مىكند... پس اين بازآفرينى بايد جـنان ساده باشد كه همه آن را بفهمند.) زولا اين گفته را در مقالגُ پرشورى به نام "ارناليسم" دربارهُ مـجلهُ دورانتى در كتاب رمان تتجربى (307) نتل مىكند و اصل كاهنده تكنيك
 همين جا بدون ذكر زودهنگام آراى زولا نيز مىتوانيم آن را مطرح كنيمه


 در اين نامه، براى احتساب ديدگاههاى مختلف و جرانـ روانب گوناگون
 هنرى جيمـز بر رمان تصهوير يك خانم دارد: (اخانلّ قصـه، كوتاه كنـه، نه يك پنجره بلكه يک ميليون پنجره دارد.... (AN, 46). ولى زیلى زولا بيشتر علاقهمند است كه يك موضع خاص را توجيه كند (ا(بايد بگويــم كه دل




FI رناليسم باوجدان

 تصوير ها بتواند از آن عبور كنند و خود را با همهُ واقعيتشان كان بازآفرينى كنند1).
زولا، خود، دور از ذهن بودن اين تشبيه را مىتذيرد (اقبول دارم كه سخت است تصور بردداى كه ويرُيش اين اين است كه تقريباً ناموجود
 نكند. اين هردهُ (اتقريباً ناموجودها زولا ولا در خيالى
 مورد ديگر محتوا كه مىكوشد ديگرى را از سر راه بردارد تا تا خود










 تخيل ॥انقش مهم و غنابخشَى در مكتب جديد بازى كردهها است، اين حقيقت نيز به جاى خود باقى است كه (ا|ميدهاى ما را هم نقش



27 - Correspondance, VII, p. 369.
28 - Crouzet, Duranty, P. 51.

كاهنده، هر دو، نشاندهندهُ بحرانى در اعتماد به تخيل است ــبـر درانى كه انكار نظامندِ (سيستماتيك) كاركرد آن را در بیى مى آورد. حتى شد شدت
 اهانتآميز دِنوآيه در مورد (اوروجكهاى پاريس" ـ ـ را مىتوان مورد عجيبى از انتقام گرفنن تخيل از خودر اور ور و تسليم شدن به به نوعى تحقير خودانگيخته به شمار آورد.
 از وى ستايش مىكند. عباراتى كه او در ستايش از يكى از رما رمانهاى ديدرو

 فقط تصويرگر باهوش عشق نافرجامى بود كه بيش جشنمان مى شد. كار او فقط نشان دادن طبيعت انسان در تعداد صفحات معينى بود. ${ }^{19}$


 باوجدان قرابت خود را به روشنترين نرين
 به نمايش مى گذارند. زولا (اتعيين جايگاهن) قطعى تخيل را در نصل كوتاه (احس واقعيت) از از مقالةُ آدربارهُ رمانها انجام مىدهد (RE, 205-12).



 اوضاع و احوال رمان فرق كرده است. تخيل ديخر مههترين قوه:

Fr رئاليسم باوجدان
رماننويس نيست.ه زولا مىگذارد دوما و اوزن سو، هوگو و ورز سا ساند تخيل خود را داشته باشند؛ اين جزو

 نيست؛ در گرو اين حقيقت است كه آنها طبيعت را از عـي عمق به به نمايش



 سرگرمى بود. ولى اكنون (ابا رمان ناتوراليستى (طبيعتگرانرايانه)، رمان




 كند، با طرحهاى فوقالعاده؛ اين تخيل علاوه بر آنكه حنغگى به دلم

تنزيل رتبهُ تخيل در اين مقالة زولا بلا بیى اختيار انسان رابه ياد تبا تبعيد شاعر از آرمانشهر در جمهور افلاطون مى انداندازد:



 اعجابانگيز و مطبوع طبع احترام خواهيم نمر نمودي، ليكن


 خواهيم نهاد و روانهُ شهر ديگرى خواهيمش كرد و براى

خود، شاعر و نقال زهدييشـهتر و بیىتكلفترى خواهيم
يافت كه شاعريش به كارمان آيد.... r






 بىتكلفترا॥ شود. زولا هم مى غيرعادى سرگرم كند: ابرعكس، هرجه
 خاموش" است كه هكتور آكوستى به (ارئاليسم قديم") نسبت مى دهد .(DMLR, 495)
 خوبى از مطالبى كه من تا اينجا در فـا





 را در شرايط عادى قرار مى دهدذ؛ شخصيتها را در هستى
 حسادت به دقت امور علمى، مىكوشدي بـد با تحليل دايم احساسات و اعمال به ما آموزش بدهده، نه اينكه با

30 - The Republic, trans. A. D. Lindsay, Everyman ed., London, 1954, p. 80.

F0 رئاليسم باوجدان

دسيسهچينى و نهايش نفسانيات سرگرممان كند يا به هيجانمان آورد. هنر كلاسيك به شاهى مىمانست كه
 خود را از ميان سران اشراف برمى و اخلاق و گفتار زيبنده را به ايشان تحميل مى الـريرد. هنر نو

 فرد، مردم بر قهرمان، و نسبى بر مطلق است. هنر نو را رناليستى، ناتوراليستى، خواندهانـواند؛ آيا دموكراتيك تعريف رسايى براى آن نيست؟

## $N$

در بررسى مقالةُ زولا ناخواسته وارد عرصه مشُشصتر ناتوراليسم شديم و








 تخيلِ چيش از رافائل (لندن، ا9\&^) در مورد استفادهاش از ایر اين لغات مىگويد: ا(در فرانسه اصطلاحات رناليسم و ناتوراليسم نمودار گرايشها ور و

31 - Émile de Vogüé, Le Roman Russe, pp. XIV-XV.
32 - The Fortune Press: undated, but c. 1930.

شيوههاى خلاقهُ متفاوتى بودند، ولى با ورودشان بان به انگلستان تفاوتشان كمرنگ شد و فايدهاش را از دست داد.هي
 آنها را به كتابهاى مشابهى نسبت داد داد گمراه كننده است راه بديهى براى تميز دادن آنها از يكديخر وجه وجود دارد: ا(رناليسم") از فلسفه مشتق شده و يك هدف را، كه دستيابى به واقعيت باشلد، توعبيف مى ركند؛ "(اناتوراليسم") از علم يا فلسفهُ طبيعى مشتق شده وهـ و و يك روش را را، كه منجر به دستيابى به واقعيت مى شود، توصيف مى كند. البته مصرف آنها هميشه اين تمايز را نشان نمىدهد؛ رئاليسم يك تكنيك قلمداد مى شود و ناتوراليسم يک گرايش. اما در تفسير - يا مصرف ـا اين لغتها خوب اس است به تغاوت اين تعريغها توجه داشته باشيم. گغتيم كه ناتوراليسم را مى توان مشخر انصتر تعريف كرد و دليل اصلى آن
 عقبنشينى كرده بود ــمثل خود انقلاب ـيا دستكـم بيشّروى نكردهه بود. حمله به رمانتيكها دنبالهاى نداشت. وجدان اندان به تنهايى كافى نبود. ادعاى (اسادگى" و (اصداقت) از حسننيت حكايت مىكرد امـا ضامنا ومن ارائة آثار
 دربرگيرنده آراى رناليستى باشد و و ثابـد


 روخْ اشتياق داشت ولى بلى جسمْ توانايى نداشت. رناليّسم به تعريف مثبتترى، به هدف مشخخصترى، نياز داشت تا بیش از تحقق خود تحليل
نرود (و متحمل واكنش آن نشود).

اين تحقق را ابتكار عمل ناتوراليستى امكانذذير ساخت، كه سرنخها را در نظريهُ رناليستى تا نتيجهُ منطقيشان دنبال كرد و روشى علمى براى

33 - John Dixon Hunt, The Pre-Raphaelite Imagination, p. 211 n.

FV رئاليسم باوجدان

 مفرطى در آغاز بيدايش قصه و نمايش رناليستى" مى داند (DMLR, 588) ( و هرى لُوين آن را ا"آخرين دنبالةُ رنّاليسم" مى خواند (GH, 463). بُرينكى و
 هدف، مستحكم و نظاممند مى شـود (RN, 36, 18). ناتوراليسمُ از رهگذر سازگارى با با زمانهاش مستحكم نهادن به انضباطِ علم نظاممند گرديد. نخستين رثّاليستها نيز كمى سعى
 كه ديديم - و شانفلورى، با حرارتش، در زمينهوهاى ديگر نيز شباهـاهتهايى يافته بود: (اهر كه نكر تازهاى مطرح مىكند رند رناليست نام مى


 سنجيده زولا بر روح زمانه است. كامل بود و نه خيلى با قاطعيت اظهار مى شـد. و البته از جهتى، غير از اين


 هجدهم مطرح شده بود، تأكيد كرده بود. كُنت در گُفتار درباره

 كه اعلاميةُ اعتقاد او به آن در سالهاى جوانى بوده تأثير روحيهُ علمي تازه را دز ادبيات پذيرفته بود: دنياى واقعى كه علم تا اينجا به ما نشان داده، به مراتب برتر

34 - p. Martino, Le Naturalisme français (1870-95), p. 1.
35 - Le Réalisme, pp. 272, 276.

از دنياى خيالي آفريدهُ تخيل است... بيهوده است تصورات



 ساخت هزار بار والاتر، شعرى كه خودِ وِاقعيت خوراهد بود




 نام كتابش را گذاشته است آيندة علم.) كتاب منشأ انواع داروين در در سال و ا^OQ با قرائن فراهم آوردهاش براى اثبات نظريه تكام









 بيشرفت دانش (ه- ا¢) عزم جزم كرده بود كه جنگ را فارغ از هر نوع

36 - Ernest Renan, Oeuvres Complétes, ed. Henriette Psichari, Paris, 1949; III, 804-5.

Fq رئاليســم باوجدان
جزمى به بيش ببرد. ولى در قرن نوزدهم اين شـكاكيت گول را(افتخارِ دانستن همه جيز" (RN, 45) را خورد و تسليم جزم تازهاى شدر شد، جزم حتميت (دترمينيسم): ا(دستبند ذهنى)"إى كه طرح امروزيترى داشت امر اما




 عفونت اين اطمينان به جان همهُ نويسندگان زمان افتان انـاد و زولا



 شناختى است!|( (RE, 23, 38).

## $r$

نخستين كسى كه نظريهُ ناتوراليستى را در ادبيات مورد بحث قرار دار داده تِن


را مورد بررسى قرار دهيم.


 معلول قابل درك بود. چزوهش در علل بايد بس از گردآررى حقايق انجام پذيرد.

37 - John Stuart Mill, Autobiography, ch. 6.

مهم نيست حقايقْ مادىاند يا معنوى؛ به هر حال علتى دارند. جاهطلبى، شجاعت، صد|قت علتى دارد، خنان كه هضم غذا، حركت عضالنى، گرماى بدن حيوان علتى دارد. خير و شر محصولاتىاند مانند شكر و زاج؛ و هر عنصر
 بدانها وابسته است.

عنصر بيچیدهُ ادبيات نيز علل سادهتر خود را داشت و ادعاى اصلى تِتن، در اين بيشخفتار، كشف اين علل در سه شرط (اورائت، محيط و لحظه،)
 مى رود كه ادعا مىكند وقتى بررسى اين عوامل را به اتمام رسانديم ا(نه تنها همهُ علل قطعى بلكه حتى همهُ على علل احتمالى را نيز بررسى
 نخستين كسى بود كه رمانهايش را با عمليات علمى مىنوشت؛ آنها نمى نهميدند كه (ااو عمليات علمى را وارد تاريخ قلب كرد: محاسبه، ساده اوه كردن، استنتاج؛ و اينكه او نخستين كسى بود كو كه علل اوليه را ثبت كرد...

 پيشرفتهاى كه تِن از بالزاك به عنوان يك ناتوراليست فراهم مى آورده او استفاده از تسهيالات تخيل راكسر شأن خود مى داند و در كار علمى خود سخت مىكوشد و آخرش بوى آزمايشُ آهش را مى گیيرد؛ آثار او (در كنار آثار شكنبِير و سن سيمون) (ابزركترين اندوختهُ اطلاعاتى است كه ما از طبيعت انسان داريما". آرا، مانند اديان، قديسان خود را مى طلبند و تِن نيز نخستين كسى نبود

38 - Hippolyte Taine, Histoire de la Littérature Anglaise, vol. I, p. xv.
39 - Ibid., p. XXXIII.
40 - Ibid., p. xliv.
41-Hippolyte Taine, Nouveaux Essais, 1865, pp. 118, 170.

01 رئاليسم باوجدان 01

 حيوان در دامان طبيعت مقايسه كرده بود: الديدم جامعه به طبيعت مانند است. مگر انسان در جامعه، به تناسب محيط زندگيش، به همان تعداد

 يكى بِاراگراف طبقهبندى علمى به سبك مقتضى آغاز میى شود:
سرمايهدار: انسان بهـ زعم لينايوس، پستاندار بـار بهتعبير كوويه، جنس از راستهُ باريسيان، خانواده سهامدارانان، طايفهُ



 اسب از زبان بيتزر در دوران مشقت مى اندازد: ॥آهاريا. علفخوار. دارایى چجهل دندان، يعنى بيست و چهار دندان آسيا، چچهار دندان نيش، دوازده دندان بيش. در بهار بوست مىاندازد؛ در مناطق باتلاقى، سُم هم مى اندازد...") بالزاك از خود صراحت نيز نشان مى دهد، آنجا كه مى گويد



 حسگرايانه و ماده گرايانه كه محرك اصصلى ناتوراليسم بود جدا مىىكند. حالا برادران گُنكور با خيال راحت مىتوانـو انستند رماننويس را

42 - Balzac, Oeuvres Complétes, 1901; Scénes de la Vie Privé, II, p. 82.
43 - Balzac, Oeuvres Diverses, I, p.1.
44 - Ibid., I, p. 84.
45-1bid., II. p. 88.

دانشمندى تمامعيار معرفى كنند، جنان كه در پيشگفتار رمان زرمينى

 تحقيقات و وظايف علمى شُده است، مى تواند به همان اندازه آزادى و


 در آنجا وى اعلام كرد كه هدفش بيشتر علمى بوده است: ا(من روى دو موجود زنده صرفاً همان بررسى را النجام دادهام كه جراحها روى جس جـدها مى مكنند.
 "اروح سازنده: تخيل" - به قول كُلريج - قطعاً جاى خورد را با به ا"نيروى

 است) (RNS, 30).

## f


 كاملترين روايت نقادانه از ناتوراليسم استي


 ارنست رُنان (كه به نظر زولاكوتاه آمده بود و روحيهُ علمى خود را تسليم

46-Germinie Lacerteux, p. VIII.
47 - Therese Raquin, Livre de poche ed., Paris, 1968, pp. 8, 9.

رئليـــم باوجدان

وسوسههاى بيان تاريكانديشانه خويش كرده بود) تا حملهُ سخت به لفاظى كاذب رمانتيسم پيش میرود و مىگويل رمانتيسم و ليريسـم
 تصوير را فرا مى گيرند و عاقبت در زير سنگينى زرق و برق مطلب 65) (6ى تركند... اين بناى لفظى از بن بوج إست. و رمانتيسم يعنى همين
 مى خواند. ولى مقاله جيزى هم دارد كه موجب تمايز آن از حماللا انتقادى دورانتى و شانغلورى مى شـود و آن تأكيد بر يكى جنبهُ مثبت و تبليغ يك شت ديگر است. زولا كلود برنار را به عنوان (امجسمهُ قاطعيت و

 نمىتوان اميل بست: العلم است كه ايدناليسم را در برابرش به عقبنشينى
 خود را براى جوانانى كه فرانسه بدانها وابسته است مطر مطرح مىكند: ارديگر نه غنايپشخى، نه الفاظ توخاللى؛ فقط حقايت و اسنادا.. و اصرار مىورزد:


$$
.(\mathrm{RE}, 85-6,96,104
$$

 به علم و روشهاى مشاهده و آزمايش و تسنيد استـ. ناتوراليسب به زبان ساده (افرمول كاربرد. علم جديد در ادبيات)" استـ. مهمترين مقالهّ زولا ولا
 دانشـمند است: „اكنون كه قدرت انسان ده برابر شلده، ما با بقيهُ نسلهان

 (ابازگشت به طبيعت، تكامل طبيعتگرايانه (ناتوراليستى) كه دارد هوش

 خوبى فراهم آورد. (اعلم در حال راه گشودن به دنياى ماست)"؛ زولا رمان

را همچجون اسبى جوبى وارد ارگ هنر خواهد كرد و شهر را از شر




 تحقيقات علمى به طور اعم انجام دهد؛ و و زورا اين اين نيت را با با تشبيه مهـم













 تصور شده استـ. و اين به معنى بيروزي



expérience - $\uparrow \wedge$ در انگليسى به كار رفته اسـت. (توضيّح نويسنده)

رئاليسم باوجدان 00
صورت مخلوطى از قياس و ادعاست. او مى























نيز علم - "حتميت حاكم بر همه چجيز") ـنفى مىكند.




صورت گرفته و همهُ حقايق جمع آورى شده است. رمان قربانى شده تا وجدإن هنر آسوده شود.

## $\Delta$

رئاليسم به معنايى كه من در اين فصل در نظر داشتهام، ما را را همواره به ياد

 (Gh, 452).) اين. اشتقاق از نياز به حقايق بديهى دنياى خارج نشأت
 نيست كه بحران اعتماد به روايت علم از واقعيت، كه در اواواخر




 سست كرد، انتقاد از فلسفهُ نهغته در آن بود







49 - chosisme, thing-ism.
50 - Robert Scholes, The Fabulators, p. 11.
51 - Crouzet, Duranty, p. 70.
52 - Emile de Vogüé, Le Roman Russe, pp. xx, xxi.

رئالبسم باوجدان OV







 تكيه كرده بودا مورد استهزا قرار دهـيا دهد.







 ناتوراليسم اصوولاً مكتب نيست (RE, 88, 93)؛ يا اين اين ادعاى لئويولدو



 كه وقتى فلسفه مورد تعرض امواج قرار قرار گرفت نتوانستند انديشـه رابه قوت خود روى آب نگه دارند. هنگامى كه هويسمانس بحث راجع به ناتوراليسم را در رمان آنجا به

53 - Ernest Renan, Oeuvres, III, pp. 720, 726.
54 - André Breton, Manifestes du Surrealisme, Paris, 1962, p. 62.

تصوير مىكشيد، به دِذِرمى - يكى از شخصيتهايش ـ أجازه داد نوك حملهاش را دقيقاً متوجه همين مسألهُ فلسفئ آن كندا جيزى كه در ناتوراليسم مورد اعتراض من استا
 است. اعتراض من به اين است كه ناتوراليسم پِا ماترياليسم را به ادبيات كشـانده و دموكراسي هنر را به عرش رسانده است!
 فلوبر از همين ديد به تورگنيف نوشتهن بود: ااياين ماترياليسم مرا مرا عصبانى



ناتوراليسم چنان كه هو هويسمانس به روشنى میىديد، گرفنار همان ("نتيجهٔ منطقى" بود و اسير لجاجت خود




 تنها كارى كه مىكرد بِنهان كردن (بیىمايگى بیى مانند افكارش در ابهام عمدى سبكش" بود

 در ادبيات رواج داده بودند حوصلهها را بيشتر سر مى برد. يارمایى از اين

55 - Huysmans, Lá-Bas, Livre de poche ed., p. 1.
56 - Flaubert, correspondance, VII, p. 359.
57 - Ibid., pp. 7-8.

رئالبسم باو جدان 09
آرا در فصل بعد جايگاه طبيعيترى خواهند يافت. مىتوان اجمالاً كَفت كه
 تحول قديمتر، در قرن هجدهـ

 زودرس باشد و نظم نو هم شايد معايب خود را را داشته باشد: راگر راگر دنيا سرسرى توصيف شوده، نمى دانم خواندن روايت چجه حاصلى داردد؟ يا جه فرق مىكند انسان را نگاه كنيم يا آينهاى را كه هر جه را دا در برابرش قرار


 ("بيهودگى مهلك واقعيت)" روبرو مىگردد (AN, 259, 122).

## فصل سوم

## رئاليسم آگاه

## 1

 رثاليستى ربع سـوم قرن نوزدهم فراهـم آورد. ماجراهاهايـى كه معنـي


 بنشيند. ناتوراليسم را از خدمت مرانـي




 انعطانـذـير نشان مىداد بـود؛ و از همين رو بود كه آن اتفاق نامحتمـل افتاد و رئاليسـم كمر به خدمت ايدناليســ بست.

در سال
















 زندگّن زندگى نيست؛ ادبيات واقعيت است) (أريش هِلِر , (DMLR, 593).
 شوينهاور تمسك جست: اششوبِنهاور، به درستى، كاركرد هنر هنر را... رهانيدن

2 - Baudelaire, oeuvres, pléiade ed., p. 993.
r - فراسوگرايى (ايدئاليستى يا كانتى)، يا مكتب الستعلايى، مكتب اصالت معنى ماوراء

انسان از زنجير واقعيتهاى نازلى دانسته است كه ما را با ايبند اين دنياى






 خوشامد كفت:
حال كه از حوادث ضمنى رنع مزاحمت شده، قيد گفتگوهاى بيش از حد رناليستى الياى كه هدف از از آنها درآوردن اداى دميدن روح بود برداشت كاملى كه دقيقأ جون هنر در آن آن از اختيار آكاهانهانى
 بيانى يك قرارداد را بِذيرد انجا -....

 مى گيرد نه بيرونى.


 يك جاده ديگر، براى رسيدن به فرالي


4- Arthur symons, The symbolist Movement in Literature, p. 137.
5-Ibid., p. 145.
6 - Huysmans, lá-Bas, p. 8.
sr رئليسم آگاه




 برحق است و آن مكتب استعلايى (فراسوگرايى) است كه هدا مد بشر را را









 ييتس در آغاز كارش مینمايد.
 اين نيروها بست. آندره بروتون اعولام

 دوبِلسى چكيدهاى از فلسفهُ سوررئاليستى، كه ما را به مسير انفكاك از

در فرانسه به معنى اول خود در انگلبسى، بعنى conscience - V
رفته اسـت. (توخبيح نو يسنده)

8 - Ernest Renan, Oeurres, III, p. 725.
9-Ibid., pp. 726-7.
10 - Les Fréres Zemganno, p. XII.
11-Manifestes du surréalisme, p. 40.

ماده و (اختلال واقعيت) بازمى گرداند، فراهم مى آورد:
نقط روانشناسى نيست كه از اين كشَفها زير و و رو رو شده است. كشف دنيايى كه در معرض عدم تد تداوم و و تعين است فيزيك را هم زير و رو كرده است. وظيفئ ادريـيات كشف وحدت فرد در پٍس كثرت وتر وجوه اوست. همجنين در در

 آدمها و چيزها دست يا يابند.
از بيكاسو نقل است: اووتنى مستقيم نگاه مى الینيد نقط وجود مى بينيد. وجود شما خورشيدى است با هزار اشعه در بطنتان. غير از آن هيج نيست.|"

## $\mu$







 برخاست و بجچگانگى رناليسم خام را مردود شمهرد:
 حالى كه هر كدام از ما واقعيت خودشَ رادر روح و و جسم

12 - Yves Duplessis, Le Surréalisme, 1967, p. 9.
13. Herbert Read, A Concise History of Modern Painting, London, 1959, p. 147.

14-Zola, Mes Haines, p. 25.

رئاليسـم آگَاه
خودش دارد. جشمهاى ما، گوشهاى ما، حس بويايى ما،
 زمين، واقعيت خلق مىكىند... بنابراين هر كدام از ما ما صرفاً تصور خودش را از دنيا خلق مىكند... و نويسنده وظيفهاى جز اين ندارد كه اين تصور را با همهن هنرى كه در آن آن استاد
 هنرمند بزرگ كسى است كه ما را وادار به پذيرفتن تصورش مىكند 10 وند
واقعيت عينى خرد شده و بين تعداد نامحدودى ذهنيتهاى متضاد بِخش

 هنگامى كه أين تجديدنظر صورت گرفت ور منتّقدى توانست إدعا كند


استيون دِدالوس [قهرمان جويس| "از انعكاس دنياى محسوس








15 - Matupassant, Oeuvres, XIX, pp. XV-XVI.
16 - René Wellek, Concepts of Criticism, p. 237.
17-Portrait, p. 176.
18 - D. H. Lawrence, Women in Love, p. 438.

كه "توصيف " مىكند و رئاليستها و ناتوراليستهايى كه بِسماندهُ تجربه را
 مركز كار هنرمند جاى مىدهد: ااتنها سلسله مراتب ممكن، در دنياى




 است، يكـ (اديدگاه" غيرارادى است قابل مقايسه با "اديدگاهه اراديى كي

 برداشت كسى از آنه) است (AN, 327):
عناصر هر تصوير، عوامل هر نمايش، تنها به تناسب


 آنها بيش مى آيد حداكثر شدت را مى آبخشـد (AN, 62).




 كه خود زا در آن مىيابند. جيمز (در رمان امريكا يـ) درباره نيومن مىىويد: ا(جالب بودن هر جيزْ تنها تخيل او، تنها تصور او، تنها تعبير اوست... بٍس او فوقالعاده اهميت دارد. بقيه فقط در حدى اهميت دارند

19 - Samuel Beckett, Proust and 3 Dialogues with Georges Duthuit, London, 1968, pp. 65-6, 76, 78, 84.

رئليسم آكاه

 آنگاه واقعيت را با عمليات آن كشف مىكند؛ و اين واقعيت ـ ا"واقعيت مبدل" - "ميوهء فرايندى است كه چیزى را به مشاهلده مى افزايد كه بوسه به سالم اضافه مى بكند.
 كشيده مى شوند تا بروند و با واقعيت روبرو شوندا). اما جيمز در استفاده

 واقعيت در داستان كوتاهى از او به نام (جیيز واقعى") مشهود است. او

 وضوح، كجاست امكان عرضه؟" (AN, 66) شدت به خودى خود امكان "انتقال نزديكى حقيقت" (AN, 255) را فراهم مى آورد. شدت هـت همان




 گذاشت كاملاً بِهان شود ــو خود را را با نرمش بسيار به هر تصورى از
 تصويرى از حقيقت استهال، پٍ رئاليسـم را مىتوان براى توصيف
 و اين تو جيه من براى قائل شدن دو جو جنبهُ معنايى متفاوت و تر تقريباً


20 - Henry James, Partial Portraits, p. 217.
21 - Henry James, Notes on Novelists, p. 396.

از "ارثاليسم شهودى" بلِيك سخن مى گويد، يا آن كه منظور هرى لِيرين. است موقعى كه سخن از ارئاليسم رمانتيك ديكنز، رئاليسم "فانتنزى داستايفسكى و رناليسم "شاعرانئ" اتو لودويگ" مى رئويد، خود را را از قيد

 كرده و خود را با آن وفق داده است است. اين معنى توسعى لغت يرن يقيناً از



 بديهى اين مسخهاى بعدى جيزى است كـي كه ما ما بيش از از اين به آن آن اشـاره








## F




 حقيقت را مجسم كند ولى نمىتواند آن را بشنانسد.|" ${ }^{\text {T }}$ واقعيت

رئاليسم آگاه 94
ناشناختنى است، (اهمسازى)" با آن غير ممكن است و تقليد و تمسشخر و

 (اهمهن گُنجى و آشفتخي") وجودِ (در هر حالن، غيرقابل تكرار) خود، به
 نوعى ॥(شناختن" است، نه شناختن انتزاعى يا علمى بلكه شناختن عملى يا ايجابى، شناختنى كه خود رانه در توصيف و تكرار و تقليد بلكه در

 ساخته|يم."
از اين ديدگاه است كه شاعر - نويسندهاى به عامترين معناى












 اصليش آثار طبيعت نباشد. آنها هنر را تشكيل مى دهند و هنر وابسته به

23 - Selected Criticism, ed. Jeffares, London, 1965, p. 256.
24 - Hyperides, On the Sublime, trans. T. S. Dorsch, Penguin ed., p. 124.

آنهاست، گويى بازيغر و نقشا آفرينِ آنجِيزى است كه طبيعت عرضه

 واقعيتى از بيش موجودند و در برابر واقع سر تسليم فري ورود مى آورند.




 و ارواح و غيره؛ بدين: سان دست در دست طبيعت دري دارده

آزادانه در مدار هوش خود مى جرخد. ro

 از بحث قانعكندهُ سيدنى فراهم آور آرده است.



 مىكردند درستتر است از اينكه بغوييم واقعيت رانـيم را به قصه مبلد


 جيزى كه، به تشخيص تخيل، زيبايى است بايد حقيقت باشدل، جه از بيش

25 - English critical Essays, 16th-18th centuries, ed. E. D. Jones, London, 1958, pp. 6-7.
26 - preface to $A$ Voyage to Lisbon, Everyman ed., p. 86.
vi v
موجود بوده باشد، جه نبوده باشد.") عبارت آخر از ايمان كيتس به نيروى زايندهُ ديد فردى حكايت مىكند: حقيقت ممكن است يافته نشود، بلكه

 مى مند و به سوى هستهُ حقيقت مىراند. كيتس با ارائهُ تصوير گويايى ادامه مى دهد: ااتخيل را مى توان به خواب آدم ابوالبشر تشبيه كرد؛ جون برخاست آن را حقيقت يافتا). اين تعبيرى همهشمول از حقيقت اسست



 سخاوتمندانهُ تخيل را از دست مىدهد. سيدنى مىگويد: اوولى شاعر

 حقيقتِ نازلِ قابل اثبات نوعى انحرافـ توجه است، نوعى خـى خود آنزارى
 جيمز مىگويد كسىى كه رمان تاريخى مى نويسد بايد بار حقايقش را زمين

عالى خواهد بود1..^٪

 (AN,
 در گرو سبك اسـت، دنيايیى كه به همين دليل هميشه در آن تصوير از خود


27 - op. cit., p. 33.
28 - Henry James, Notes on Novelists, p. 394.
 خوشگذرانى نيست. (اجايى كه انسان نباشد، طبيعت نازازاست) (بلِيك)؛















 مى نويسد: الموندريان معتقد است كه نقاش امروروزى بايد كامهالًا از طبيعت





29-Letters, II, 490; Notes on Novelists, p. 100.
30 - Ortega y Gasset, The Dehumanization of Art, p. 31.
31 - George Santayana, Selected Critical Writings, 1968, vol. I, p. 74.
32 - Frank Elgar, Mondrian, London, 1968, p. 110.

مى گريزد" و با محدود كردن نقاشُيهايش در دنياى دوبعديشان (اهستى





 جيزى (اتازه)) همهُ مطلب اين فصل مرا در يك كلمه خلاصه مىكند.

## $\Delta$


 داشت. تضيه كمى بيجچيدهتر است. رناليستِ آكاه دنيا را نفى نـى نـى كند












33-Harold Osborne, "The Use of Nature in Art" British Joumal of Aesthetics II (1962), p. 326.
















 و رئاليست جه وقت و جطور خود را اكاملاً رودرروى هم البته جوابش آسان نيست و او هم



 افراطكارى)" (AN, 31). بى گمان نشانهُ بِيسُرفتى فكرى، ولو نه لزوماً هنرى، است كه وقتى

34 - Flaubert, Correspondance, VII, p. 350; IV, p. 125; III, p. 269; II, pp. 343-4.
35 - Émile Faguet, Flaubert, 1899, p. 66.
vo vo viاليســ آگاه
ايدناليسم در دهةٌ • • ا ابتكار عمل را دوباره به دست آورد، نكوشيد تركيبى عاليتر را كه (ميلى به افراطكارى)" را به راستى ميلى غنى غنى


 فرانسه به نام رئاليسم جريان داشت چجيزى عايد ادبيات نمى شد. ولى





شايد رئاليسم را در ادبيات بتوان كمابيش به عنوان علم
 تركيب درست ــاز اين جهت كه كاملاً معقول و ظاهراً

 خوانده مى شود، منهاى آن ضعف قوه انتخاب كه عـا عامل مسلط در كار رنأليستهاى به اصطلاح مكتبب زولاست. با



 رناليسم اصيل و كيفيتهاى عالي روشا (ECN, 56) (مشهود اسبر


 هر طريق بايد فعال شوند، موجوديت بيدا كنند. اواتعيتْ كليشّهاى است





 احساسات و اين خاطراتى كه در آنِ واحد آند ما را آ احاطه

 مى شود؛ رابطة يگانهاى كه نويسنده بايد آن را را بازيابد تا تا
 بزند. او مىتواند جيزها را دا در موقعيت اوليهشان يكـي





 مى كند و آنها را الز احتمالات زمان منتزع مى مكند و در مُجاز
به هم شیيوند مى دهد r



 هكتور آكوستى بيدا مىكنيم: اتفسير مدامِ انفراد و اجتماع از در صفات اين

رناليسم پوياست كه بايد نام ديگرى براى آن بيدا كنيم. از آنجا كه اين
 بيشنهاد مىكنم كه آن را به جاى پويا بغوييم فوق ذهنى" (ترجمهُ بِكِر؛ .(DMLR, 497
نتيجهُ مثبت اين آشتى آن است كه وازهُ رناليسـم از قيد تعبير تحديدى رناليستهاى اوليه با فلسفة ماترياليستى و زيبايىشناسى و تكنيكى كاهندهشان رهايى مىییابد. بعد از اين آشتى، مِرديت إرمانـنويس و شا شاعر





 سازد و معنى خود را در مصرف تازهاى محدود كند؟

38 - cit. R. G. Davis, "The Sense of the Real in English Fiction", Comparative Literature, III, (1951), p. 215.

فصل جهارم
ماحصل





 با موضوع آن كرد.
 با واسطهُ ديغرى، بازنمايى (تصوير) كرد و و نيز اينكه او او مى توانو راند با با اعلام


 مىتوان نشان داد كه (ابازنمايى") نه تنها از نظر فني





محدوديتهاى اين تصوير را ادموند گاس در مقالهاى به نام الاحدود رناليسم

 سخن مىگويد (DMLR, 390). سطح كتاب، كوجك يا بزرگ، را نمیى تونوان با آينه مقايسه كرد؛ اين نه (ابىتناسبى) ميان زندگى و كتابى، بلكه بين گونههاى متختلف هستى است كه نسبت به آن، تصوير انعكاسي ساده بى گمان ناكافى است.
محدوديت تصوير (آينه)| در هنرهاى بصرى از همه جا آشكارتر
 ريد آن را به خوبى در تاريخ مختصر نقاشى معاصر (1909) شرح داد اده

 منعكس كردن مشَودات بلكه مشُهود ساختن" میىداند.' او رسالةٌ كاندينسكى در باب معنويت در هنر「 (19|Y) را (انخستين توجيهگر






 سطحى برداخت:
هيجّ كس توقع ندارد كه نوك درختى درست شبيه ربشهاش

1 - Herbert Read, A Concise History of Modern Painting, p. 8.
Y - r است، بالاخخص هنر نغاشيى أست.
3 - Read, pp. 170, 172.

باشد. بالا و بايين نمىتوانند تصوير دقيق يكديگر باشند. روشن است كه كاركردهاى متفاوت در اجزاى مختلف بايد تمايزهاى حياتى بديد آورد. ولى گاه اين اين فاصله طبيعت، كه اقتضاى هنر است، از هنرمند دريغ مى شود. او او

بيشتر ديديم كه موندريان هم به اين نتيجه رسيد كه نقاشُ "ابايد كاملاًا از طبيعترويگردانشودا). اوسبسمیییرسد (اوقتى هررشتهُديگرىطبيعت را

 ورشكسته دانستهاند. آر. جى. كالينگوود آن را در فصل "هنر و بازنمايى"

 گاسِت اين تصور را مسخره مى داند كه (امؤلف كارى نمىتواند براند بكند جز نسخهبر ارارى از واقعيت. چنين استدلال عوامانهاى اساس جاسيزى است كه






 اين فكر اشتباه مى خواند.
4. Read, p. 183.
5. Elgar, Mondrian, pp. 110-11.

6- R. G. Collingwood, The Principles of Art, p. 43.
7 - Ortega y Gasset, The Dehumanization of Art, p. 102.
8 - Susanne Langer, Problems of Art, London, 1957, p. 98.
9 - Winifred Nowollny, The Language Poets Use, London, 1962, p. 45.

ماحصل 11










 تقليدى هنر. ولى افلاطون مابعدالطبيعهاى داشي












- 1 - هر دو ترجمi trompe l'oeil است كه نام تكنيكى است براي وراي واتعنمايى نصوير با استفاده از روشهايى ماند برسبكتيو و سابيدروشن باكار زياد بر روى جزيبيات. 11 - Arthur Mcdowall, Realism, p. 40.
12 . André Malraux, Les Voix du Silence, p. 451.

در رمان سكهسازان را وامى دارد كه مضمون اصلى رماني انصان خودش را را در اين


 خالقى را كه با خود خلقت رقابت مى











 مى دانند - و هويسمانس در سير قهتراييش و و ويليه ـ دو ـ ليل ـ آدان كان كه شخصيت رمانش آكسل (كه جكيدْ گوشهكيران زيبانشناس پو است) بـر با با





 نمايشنامه راهآهن نيست)| منظورش بيش از آنكه دستكم گرفتن مزاياى

13 - André Gide, Les Faux Monnayeurs, Livre de Poche ed., p. 255.

تكنولوزى معاصر باشد يادآورى اين نكته به خواننده است است كه علم و هنر




 ماديات با معنويات را الفشا ميكندي














 انتظار تخمهاى طلايى آن را مى كئـدـ
 واقع تحقيرش مىكند. زندگى را با ادعاى اينكه قابل بازآنرينى است

14 - Gautier, Mademoiselle de Maupin, Garnier-Flammarion ed., pp. 42, 44.
15 - Flaubert, Correspondance, II, p. 269.

تحقير مىكند؛ هنر را با ادعاى اينكه عين بازآفرينى است تحقير مىكند؛ و

 حقيقت آن را محكوم مىكنند. از اين جهت است كه مى گوييبم: واقتگرايى يعنى تحريف واقعيت" (OP, 176, 166).

## $r$
















 معصوميت تنها بازگردد؛ ولى بىگمان اهداف رئاليسم خام را مىتوان

16 - A. A. Mendilow, Time and the Novel, p. 39.
17-Coleridge, Biographia Literaria, ch. 12, thesis x.

بدين سان تعبير كرد. والتر آنگ در مقالهُ كوتاه درخشانى توضيح مى دهد

 عضو نهضت "ارمان نو" - همچچنان كه پشت به رِّ روشنايى ذهن در نقب لجاجت خود بيش مى روند، مَجاز را يكتر فندمى نامند و مردود مى شمهارند. بس در حالى كه رناليسم وجدانى همهُ نيروى خود را را از سادگيش
 خويش است. والاس استيونز يك سخن زيباى ديگر در ميان كلمات قصار خود دارد: (اباور غاينْ باور كردن قصهاى است كه مى دانيل قصه است و جز قصه نيست. حقيقت عالى آن است كه مى دانيد قصه است و است با اين


 مسائل شده است، با يك (اباور غايى") كه سنجيده از ميان همهُ آنها گذشته و با همهُ آنها آشنا شده است؛ تفاوت يك اسِ حقيقت خام كه آسان به دست مى آيد و در هر شعارى مـى توان به كارش برد، با يكى (احقيقت عاللى") كه

ـاگر نويسنده از آگاهى خواننده از شرايط كارش استقبال مى اكـند
مانند استرن در رمان تريسترام شَندى كه خواننده را تقريباً حتى در خود



 بداند جهه مىكرده است. 14 او كجا و جيمز كجا، كه به گفتهُ خودش در

18 - Walter Ong, "Metaphor and The Twinned Vision" The Barbarian within, New York, 1962, pp. 41-8.
19 - Champfleury, Le Realisme, p. 6.

هنگام نوشتن رمانهايش درباره (احقيرترين مسائل") و "احتى اختلاف



 جراغ راهنماى او ذهن اوست و به اين اين علت، خود رون روند اهميت زيا زيادى
 غايى:
هم داستان تهرمانمان را داريم و هم ـ به لطف أرتباط



دومى به نظر من واقعأ عينيتر مى رسد (AN, 313).



 ملاحظة معقول امكانات هنر دز كنار امكار امكانات زندگى در در ميان استِ.






 يك قصه است: واقعيتى ساخته و برداخته، نه واقعيتى كه در بازنمايى

20 - F. R. Leavis, The Greal Tradition, Peregrine ed., Harmondsworth, 1962, p. 188.
 واقعيت و واقعيت مصنوع" "

## r

اگرجه مى دانيم كه اين يبیجيدگى تأثير جندانى در استعمال عمومى نداشتـه

 تا دستيابى به واقعيت و ايجاد باور، به هر طريق مـركيكن، تعميم بيدا كرديه است.
















21 - Robert Scholes, The Fabulators, p. 20.
22 - Arthur McDowall, Realism, pp. 24, 50.

ا"تا موقعى كه رثاليسم جدي دوران معاصر نتواند انسان را را مغر در بستر










 جارجوب رثاليسم حقيقى فراتر میرود.


 رمان اتلاشهايیى مىيبينيم براى نفوذ در واقي




 واقعيتِ خودِ كار را معيار حقيقى رناليسم در نظر بغيريم. از قضا آورباخ

23 - Erich Auerbach, Mimesis, trans, 1953, p. 408.
24 - Ibid., pp. 166, 169, 167.
25 - Ibid., pp. 288, 290.
26 - Ibid., pp. 469, 477.










 وِلِك دربارهُ مفهوم رئاليسم داراى ديدگاهى تاريخى است است و از ازين اين رو، او او رناليسم را يك روش میى داند: (ايك روش،

 واقعيت، رناليسم.در عمل داراى قرإردادها وا و تمهيدات و استيا
 كلاً عبارت است از "ساختن" و خوذْ عالمى از وهم و شكلهاى نمادين است



 "(ملاك ارزش هنرى)" مىداند، به طرق مختلف از نو تعريف شده است است.

27 - Ibid, p. 11.
28 - René Wellek, Concepts of Criticism, pp. 254-5.
29 - The Fabulators, p. 21.

اما هنوز همان تعريف قديم است كه بى اعتنا به فروياشى زيرساخت



 نتيجه را به بار آورده است.

## 

## رئاليسم سوسياليستى

براى تفهيم بهتر مطلب، كوشيدهام اين مطالعف مختصر را تدريجاً جلو










 را برمى افرازد. در همين راستا راستا در زمينه




 واقعيت" در ادبيات احيا شود. خواننده: علاقهمند مىتواند هر نتصى در

1 - Ihab Hassan, Comparative Literature Studies, I. (1964), p. 268.
2 - J. Hillis Miller, Poets of Reality, p. 7.

بحث مرا با مراجعه به اين كتب رفع كند، زيرا همهُ آنها خالق يا يا مشوق
 مى آيد") (اهنر به دنيا رحلت میركندل).

 ماركسيستى است. اگر ناتوراليسم حالت منجمد رناليسم بودا، رنا راليسم










 تولستوى عمده هنر مقبول (از جمله شكسبير و و بتهوون) را را منحط


 (laDV) سياسى است. گئورگ لوكاج در كتاب معنى رناليسم معاصي توضيح مىدهد كه رناليسم سوسياليستى مبتنى برئى بر تمايز اكيدى مياني تحريفكندگى ذهنيت و تصحيحكندگى ديالكتيك ذهنى ـ عينى است:


3 - Ernest J. Simmons, Leo Tolstoy, Boston, 1946; cit. Wimsatt and Brooks, Literary Criticism, p. 462.

راكه قطعأ تجربهاى ذهنى است با واتير واتعيت به معنى اخص آن يكى مى انگارد و از اين رو تصوير محرَّفى از واقي انعيت در كل فراهم مى آورد (نمونها غايى آن وير جينينيا وولف است است)

 مى دهد و نقط مقدار تأكيدى راكه به عنـي











 است، جرا كه بايد واقعيتى سوسياليستى باشد و با با يك آرمان سياسيى


 سراسرى نويسندگان شوروى) اعلام كرد كه نويسنده بايد زندگى را النه

4-Georg Lukács, The Meaning of Contemporary Realism, trans. 1962, p. 25.
5 - Ibid., p. 19.
6 - Breton, Manifestes du Surréalisme, p. 27.
7 - op. cit. p. 36.

صرفاً به عنوان واقعيت عينى، بلكه... در تحول انقلابيش" ترميميم كند. بيش از آن ماكسيم گوركى اعتراف كرده بود ا(رمانتيسم انفابىى" نام

 در حال حاضر و ايجاد تصور روشنترى از اهداف اهـاف شكوهميند آينده: سوسياليستى است" (DMLR, 487). بنابراين از نظر لوكاتج (ادرك

 زيرا (جامعه سرانجام وضعى بِيدا خواهد كرد كرد كه نقط رئاليسم سوسياليستى قادر به توصيف شايسته آن آن خواهد بـردردا).^ رناليسم سوسياليستى (ادر تعريف)" حقيقت داردو









 هم حئو قبيح است زيرا صفت حقيقى به انحصار واقعيت ماركسيستى دارينى
 رناليسم است، سواى هر دو رئاليسم باوجدان و آكاه در تحليل من.

8 - op. cit., pp. 97, 115.
9 - op. cit., p. 100.
10 - op. cit., p. 101.



## كتابشناسى



 از بِكِرِ آمده است، ولى آن هم نه جامع است و نه در همئ موارد معتبر.


Balzac, Honoré de, "Avant-Propos" to La Comédie Humaine, 1842.
Baudelaire, Charles, Oeuvres Complétes, Paris, 1954.
Breton, André, Manifestes du Surréalisme, ed., J. J. Pauvert, 1962.
Champtleury, Le Réalisme, Paris, 1857.
Desnoyers, Fernand, "Du Réalisme" in $L^{\prime}$ Ariste, 9 December 1855, pp. 197-200.
Duranty, Edmond, Réalisme, Paris, July 1856-May 1857.
Flaubert, Gustave, Correspondance, Paris, 1926-33.
Gautier, Theophile, Mademoiselle de Maupin, 1835.
Goncourt, Jules \& Ednond de, Germinie Lacerteux, 1864.
Goncourt, Jules, Les Fréres Zemganno, 1879.
Huysmans, J. - k., Lá-Bas, 1891.
James, Henry, Notes on Novelists, New York, 1916.
James, Henry, The Art of the Novel, New York, 1934.
Maupassant, Guy de, Pierre et Jean, 1888.

Taine, Hippolyte, Histoire de la Littérature Anglaise, Paris, 1865.
Tolstoy, Leo, What is Art?, 1898; trans. Aylmer Maude, London, 1930.
Wilde, Oscar, The Decay of Lying, 1889.
Zola, Émile, Mes Haines, 1866.
Zola, Émile, Thérése Raquin, 1868.
Zola, Émile, Le Roman Expérimental, 1880.
Zola, Émile, Les Romanciers Naturalistes, 1881.
منابع دست دوم
Auerbach, Erich, Mimesis, 1946; trans. willard trask, princeton, 1953.
اترى وزين با اين ادعا كه رئاليسم از فروبِاشى قرأردادها، از هومر به بعد، نتيجه شده و در فرانسئ قرن نوزدهم به اوج رسيده است.
Becker, George J., Documents of Modern Literary Realism, princeton, 1963.

$$
\begin{aligned}
& \text { گلجְينى • . } 9 \text { صفحهالى از زبانهاى بسيار با كتابشناسى و ييشگفتارى ارزشمند؛ } \\
& \text { آغاز خوبى براى پزُوهش. }
\end{aligned}
$$

Beckett, Samuel, Proust, London, 1931.
مقالة بلندى در رد عالمانئ زيبايى شناسى رئاليستى ـ ناتوراليستى. Booth, Wayne C., The Rhetoric of Fiction, Chicago, 1961.

تحقيق جامعى در مورد نظريهُ رمان كه به ويزه در فصل Y به رئاليسم مىيردازد؛ با كتابشناسى و ارجاعات سو دمند.
Bornecque, J.-H. \& Cogny, P., Réalisme et Naturalisme, Paris, 1958.
مطالعهٔ مختصر و مفيدى تحت عناوين آسانفهم؛ با نقل قول فراوان از منابع دست اول.

Crouzet, Marcel, Duranty, Paris, 1964.
مطالعهُ جامعى كه با پانويسهاي بسيارش اسناد دقيقى از رئاليسم در فرانسه (ابـ گونهاي كه در عمل بروز كرداٍ فراهم مى آورد.
Donoghue, Denis, The Ordinary Universe, London, 1968.
مدافع \#وفورِ درخور واقعيت)" در ادبيات.

Graham, Kenneth, English Criticism of the Novel, 1865-1900, Oxford, 1965.

در فصل r حاوى اسنادى از واكنش انگليسيها در برابر تجربئ رئاليستى است. Honan, Park (ed.), "Realism, Reality, and the Novel" A symposium in Novel II, 1969, pp. 197-211.
گفتگگويى بين فرانكى كِرمود و ديگران كه بحث را روزآمد مىكند.

Lacher, Walter, Le Réalisme dans le roman contemporain, Geneva, 1940.
با بسط معنى رئاليسم، رماننويسان قرن بيستم را نيز مشمول آن مىكند.

Levin, Harry, "what is Realism?" in comparative Literature, III, 1951, pp. 193-9.
طرح بحثى دربارهٌ رئاليسم با طرح مسائل اساسى آن.

Levin, Harry, The Gates of Horn, New York, 1963.
بررسى استندال و بالزاك و فلوبر و زولا و پروست در متن وسيع نظريهُ رمان. Lukács, Georg, The Meaning of Contemporary Realism, 1958; trans. J. and N. Mander, London, 1962.
دفاعيهاى براى رئاليسـم سو سياليستى.

Martino, Pierre, Le Roman realiste sous le second empire, Paris, 1913.
Martino, Pierre, Le Naturalisme Français, Paris, 1923.
مطالعات فشردهالى در مورد جنبههاى نظرى و عملى اين جنبشهاى متوالى.
McDowall, Arthur, Realism: A Study in Art and Thought, London, 1918.
روايتى بيشتر انتقادى تا تاريخى، با ديدگاهى بسيار قانعكننده.

Miller, J. Hillis, Poets of Reality, Cambridge, Mass., 1965.


Ortega y Gasset, Jose, The Dehumanization of Art and Notes on the Novel, trans. Helene Weyl, Princeton, 1948.
دو مقالةٌ درخشان و پرمايه.

Passmore, John, A Hundred Years of Philosophy, London, 1957; Penguin ed., Harmondsworth, 1968.

شرحى عالى بر رئاليسم و رئاليسم انتقادى و رئاليسم نو در فلسفه از سال . . Scholes, Robert, The Fabulators, New York, 1967.

سازندهُ نظريهاى نو بر روى ويرانههاى رئاليسم؛ متعهد به افشاى ॥تصنع واقعيت و واقعيت دصنوع".
Stevens, Wallace, Opus Posthumous, New York, 1957.
يورشهاى شاعر به منطقهُ بى طرف بين واقعيت و تخيل.

Stromberg, R. S., Realism, Naturalism, and Symbolism, New York, 1968. حاوى قطعاتى بدون ارزش فینفسه از رمانها و غيره، ولى داراى گزيديههاى ديگرى كه بستر فكرى سودمندى براى دورهُ مورد بحث فراهم مى آورد.
Symons, Arthur, The Symbolist Movement in Literature, London, 1899.
نخستين مطالعه در مورد سمبوليستها، كه هنوز خواندنى است.
Tertz, Abram [Pseudonym of Andrei Sinyavsky], On Socialist Realism, New York, 1960.
نقد رئاليسم سوسياليستى از درون.

Vogüe, Émile De, Le Roman Russe, Paris, 1886; "Avant Propos" (translated in DMLR).
بهترين بيشدرآمد كو تاه بر بررسى بستر رئاليسم در قرن نوزدهم.

Weatherhead, C. K., The Edge of the Image, seattle, 1968.
در دفاع از بازگُشت به لفظ يرستى در شعر.
Wellek, Rene, "The Concept of Realism in Literary Scholarship" in Concepts of Criticism, New Haven, 1963, PP. 222-55.

Williams, Raymond, The Long Revolution, London, 1961.
در فصلهاى ا و v تعريفهاى تازهاى از خلاقيت و رئاليسم ارائه مىدهد.

Winsatt, W. K. \& Brooks, Cleanth, Literary Criticism, London, 1957.
در فرده بر جاب نگاهى تحوم: تحقيرآميز به زيبايىشناسى رئاليستى دارد.

Josipovici, Gabriel, The World and the Book, London, 1971.
بو يشى گزينشى در نسبت بين دنياى نويسنده و رسانهاش.

## نامنامه

$$
\begin{aligned}
& \text { برگانزى، برنارد } 10 \\
& \text { Vr آزبورن، هارولد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { VV،rя Ir بكر، جورج } \\
& \text { بلينسكي، وبساريون } \\
& \text { برنار، كلود }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { fA برونت } \\
& \text { بليك، ويليام } \\
& \text { or بو آ -ريدون، اميل } \\
& \text { بودلر، شارل } \\
& \text { بونون، زرز } 01 \text { لويى } \\
& \text { FA بيكن، فرانسيس } \\
& \text { rı برسر، ج. و. } \\
& \text { ve } \\
& \text { YF ،IF-19 جسمور، جان } \\
& \text { بو، ادگار آلن } \\
& \text { IY بِينتر، هارولد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { of or،ro ترز راكن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تز، تونى } \\
& \text { vr تويولسكى، فليكي } \\
& \text { OA،FI تورگنيف، ايوان سرگيويج } \\
& \text { تولستوى، لف اج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \&. } \\
& \text { IV جمع خانوادگى } \\
& \text { VV برك، ادمرند } \\
& \text { بركلى، جورج إبرند }
\end{aligned}
$$



| ro موسه، آلفرد | \% ${ }^{\text {\% }}$ |
| :---: | :---: |
| A. Vr ،Vr موندريان، | תr |
| OV مببى، همانيلنون رابت | \%r |
| Fq | كنكور، ادمون |
| 91 مبلر، هبليس | Ol |
| نابركوف، 10 ولاديمير | Nr dr |
| 人• نوواتنى، | 9\% كوركى، |
| وات | Ir |
|  | 90،1V-19 لارنس، |
| 91 ودرهد، 91 | لانـى، لإنى |
| وردزورث، وبليام | rr |
|  | A. لنكرك، |
|  | 9r-9ヶ لوكاج، |
| 9r un | لونكينوس 94 |
| وبنكنـناين، | لوين، هرى اrrar |
| و1 91 | NV |
| AY وبلبه - | ¢1 |
|  | F1 ليمراك، |
| Y. هإيكبنز، جرارد | لیو |
|  | AY مادموازل دو مورين |
| V0 هاولز، وانلبام | ما مارتبنو، |
| Ar، ها |  |
| هو هr هr | مالرو، آندره |
| 1¢ هولت، ادوبن بيسل فلر | Qr 9 مان، نوماس |
|  | VV مرديت، جورج |
|  | AV، ${ }^{\text {A }}$ |
| Ar، ¢ ¢ | Fr ملوبل، هرمان |
| هو 19 هو |  |
| VI يينس، جان | AF موباسان، |
| بينس، ويليام باتلر | Q1 91 |
|  | rr |

## كتابهاى مجموعهى مكتبها، سبكها و اصطلاحهاى ادبى و هنرى

رمانتيسم ليليان فورست / مسعود جعفرى جزى رثاليسم كلاسيسيزم ناتوراليسم ليليان فورست و ييتر اسكرين / حسن افشار مدرنيسم پیيتر فاكنر /على محمد حقشناس ترازدى كليفورد ليج /على محمد حقشنـاس
ادبيات بوجى آرنولد هنحلِيف / على محمد حقشناس ادبيات تخيلى جان جامپ / مسعود جعفرى جزى
 استعاره ليليان فورست / مسعود جعفرى جزى
 كمدى مالوين موچنت / فيروزه مهاجر درام س.و. داوسن /فيروزهمهاجر رمانس جيلين بير شبانى استعاره ترنس هاوكيز طنز آرتور پولارد
طعن دی. سى. ميوك
مقامه هرى سيبر
زيباشناسيگرايان ر. و. جانسون

## 

الزُ اين eجو عـي رمانتيسه (amb amesty سور;
家 ت,
ادبيات بوجحى
'




 3 الم ركاليم أكاد. تمون


 اي ن را . 3 320 BL浣 كا




