# زبان، بافت و متن: ابعاد زبان از منظر نشانهشناسى اجتماعى 




## ا. بر رسى شكلى










 صحافى كتاب خوب است. در صفحئ شناسنامها، اندازء حرو آن برای مخاطب دشوار است. در صفحأ



 واز هنامه است.

[^0]> * عا نقدنامه زبانشناسى و زبانهاى خارجى (0)



 مى




 به صور تهالى زير نوشتشان مىشود:

- كلمات مختوم به صامت منفصل (برادر: برادرم، برادرت، برادرش، برادرمـان، برادر تـان،
برادرشان)
- 


رهرومان، رهروتان، رهروشان)

" عمويمان، عمويتان، عمويشان) كه در ضبط محاور مایى ياى ميانجى همر حذف مىشـــود (.....)

در موارد بالا بايد ضماير ييوسته به مرجشان يبايند و موارد استثنا باصصور ت زير است:


 هیتان، پيشان)



 »بافتش" و »كتاباش" باه جاى »

## 「. بـر رسى محتوايى

كتاب داراى يك ديباجه و دو بخشش اصلى است. بخش اول نوشتئُ ام. ایى. كى هليدى، دار الى ساه



 فرانقشى، بافت موقيت، ميان متنيت، هيوستگى، متن، بافت و يادگيرى).





 بىمانندى هاى آن).


توجه كنيد:
"ار تركيببندى هاى بافتىاى كه فاصلئ اجتماعى رو به كمينگًى دارد، صحبت مىتواند بها سمت تعامل رودررو تغيير مسير دهدل....".
 كه علىرغم روانبودن متن، مفهوم كلى پار كَفتار چجندان روشّن نباشثد.

برخى از ايرادهايى كه از نظر رعايت قواعد ويرايش و نگارش مىتوان بر كتاب گَرفت عبارتند
 حرف اول برخى وازهمها بىتوجهى شده است، يا يكدستى در آنها ديده نمى شـود： ）center for advanced study on the behavioural Science－
（ص）cohesion in English－
Oxford university press－
 مىششد كه اكنون در زبان فارسى مصطلح است．
Northwestern－ كه اشتباه است．
 شده است، بىآنكه با 》－＂）بههم وصل شود．
－


 خط فارسى، همجنان باه همين صورت نوشته شود．
－

(ص 19)، 》انواه《 بهجاى انواع (ص זK) و.... .
 نوشته شده است و در منبع ششم نيز oflanguage ديده مئشود．در در پواوازهنامه فارسى


 زيرنويس دريافت كردهاند، در صفحةء لآ آمده است．

اصطالحاتى كه در اين كتاب به كار رفته است، مربوط به زبانشناسى نقـش گـرا و بـه طــور خاص دستور نقش گراى نظاممند هاليدى اسـت. خوشـبختانه بيشـينئ اصـطلاحات ايـن رويكـرد زبانشناسى در زبان فارسى داراى برابرنهادهاى خوبى است و مترجهم نيز در اين كتاب از آنها بـه نحو مقتضى بهره گرفته است. تنها خردهاى كذ از اينلحاظ مىتوان بر كتاب گرفت، اختيـاركردن برابرنهادى چون »منش سخن" براى »mode of discourse» است كه چندان مناسب باء نظـــر
 " برابر با »Channel چون » چانال شنيدارى" و »كانال ديدارى" ترجمه كرد.
 رويكرد هاليدى به آن است و به نظر مىرسد مطالعأ آن، كمك زيادى به خوانتده براى فُمه مطالب كتاب مىكند. همحخنين معرفى كوتاه دو نويسندهُ كتاب در آغاز آن، خوانتده را با ذهنيت مشخصترى وارد كتاب مى كند. هر فصل كتاب هم داراى يك مقدمه است و زمينئ ورود به بحث آن فصل خاص را فراهم مى كند. در كتاب همچֶنين از نمونهها و دادههاى زيادى استفاده شده است و كتاب بعبهره از انگًاره و جدول هم نيست. دو وازهنامئ فارسى به انگًاليسى و انگَليسى به فارسى هم در كتاب ديده معشود كه گَشته از ايرادهايى كه مىتوان برانى آنها
 مشخصات و معرفى كوتاهى از شمارى از منابع سودمندِ مرتبط به موضوع بحث كتاب است كـ آن همم خوانندهٔ علاقهمند را در پيگيرى مطالب كتاب يارى مى كند. اين كتاب به عنوان منبعى مكمل در درسهايى چون تحليل گفتمان و كاربردشناسى و در حد كمترى در جامعاشناسى زبان به دانشجو معرفى شود. با توجه به آنكه اين كتاب در حوزه مطالعات بافت و متن اكنون تبديل به كتاب كلاسيكى شده است، مىتوانيهم بگَوييم كه در اين دو زمينه، نگًاه موثقى به دانشجو مىدهد و پائَ خوبى در او براى پيگیيرى ييشتر اين دو زمينه فراهمم مىآورد. البته استفاده بهينه از اين كتاب در دوره كارشناسى ارشد صورت مىگيرد كه باء طور خاص مىتواند دانشجو را بهصورت بايهایى با رويكرد نقشگرا با دو موضوع مهمـ بافت و متن آشنا كند.

از نظر انطباق محتواى اثر با عنوان و فهرست آن، بر خود كتاب خردهاى نمىتوان گرفت و هر آنحّه در كتاب آمده است، با عنوان كتاب و عنوانهاى اصلى و فرعى فهرست همخْوان است.
 كتاب، 》لتن و بیمانندى آن" است، اما وقتى بها صفحأ مربوطه در متن كتاب رجوع مى كنيم، با










 دادهشده در كتاب همه با متن آن باه طور كامل مرتبط است و آنها را باهصورت خلاصه و و فشرده
بيان مىكند.




 و مهاجر و نبوى مىتوانست به منابع اصلى رجوع كند، زيرا اين منابع اكنون باردراحتى در دسترس
يزوهشگًر ايرانى قرار دارند.



 جدولها و انگًار ههايى كه در اين مقدمه آمده، همگى نيازمند دادن نشانى منبع / منابعى است

كه مطلب، جدول يا انگاره از آن / آنها برگُرفته شده است.

## نكاتى درباره ترجمه















زيرنويسهاى كتاب آمده است.










اولينبارى كه از مؤلف نام مى برد، صورت لاتين اين نام را در پاورقى مى آور د. در همـين صـفـحه



 Linguistic Properties of Scientific English




 تكـامل در انگليسى evolution است. در همين صفحه در چند سطر پـايينتــر در برابـر عبـارت را بـهجـاى advanced ،Center for Advanced Study in the Behavioral Science


 اشتباه بگيرد؛؛ در حالى كه اين در غرب آمر يكاست آمت و آن در شرق جهان (الرمنستان).


 »اوانستون، ايلينويز《
 Punjab





جزء ايالت كاليفرنياست، ذكر نشدن صورت لاتين اين اسمم بـه طـور حـتم خوانتــده را بـه اشــتباه مىاندازد. علاوه بر اين مترجم بايـ درصدد حل كليه دشوارىهاى متنى باشد، نه اينكه در مراجعه به فرهنگَ لغت در مقابل associate معادلهاى »"(با هم) پيوند دادن، (به هــم) ربـطـ دادن، (بـه همر) مربوط كردن، (به هم) وابسته كردن؛ with, be associated oneself associated with هممدست بودن با، شريك بودن با، دست داشتن در، شريك داشتن در..." را بييند و در سطر پايين آن associate professor را بهمعنى (در آمريكا) دانشيار نبيند و آن را استاد همكار معنى كند.
 موضوع سخن، عاملان سخن و شيوه سخن كه اصطلاحاتى رسا و جاافتاده هستند استفاده كرده،

حالآنكاه در متن، وازثههاى مبمهم و نارساى گستره، منش و شيوه را جايگزين آنها كرده است:

 و اين جملأ نفسگير را اصلاح كرد.

 ٪ "... بلكه عميقاً متضمن روشى است كه ما در سـاختن و سـازمان دادن بـه تجـارب در پيش مى گیريما". متر جم محترم در جستوجوى وازء involve با كمـى دقـت بيشـتر نسبت بـه عبارت be deeply/ intently/ involved in= سخت علاقكمند شــن بــ؛؛ intimately/ involved in عميقاً علاقيمند بودن بك؛ غرق در... بودن و شباهت آن با آن را بهصورت بالا ترجمه كردهاند و به غرابت جمله نينديشيدهاند. اگر ايشان ذيل خود دقت بيشترى مىكردند، در دومين معناى ايـن وازه بـه عبـارت „امسـتلزم...
 علاقهمند به چیيزى نمى كر دند و متضمن يا مستلزم جيزى مىدانستنـ. در همين صفحه در آخرين جملئ قبل از آخرين بنده اين جمله رامىخوانيه: >اانواع دانشهاى زبـانى در دسترس مربيان بسيار محدود است《 كهـ ترجمأ صحيح آن مـىشـود: 》... مـواد زبـانى






 برمى خوريم كه يا جاى volume آمده يا جاى issues.



 ( order Lommand سطر پايينتر، مورل morerl »ابازرس تأثيرگَذار مدارس انگَلستان" بايد بشود: »ابازرس ذیىنوذ مدارس انگًانستان".






ترتيب پاورقىها.


 (مقدمٔٔ مترجم يا حتى زير همين صفحه) توضيحى درباره آن داده اده نشده است است و به نظر




زبان، بافت و متن 1 1

شمار ههاى اين سرى حاضر را ههم ممكن ساختند＂بــه جـاى 》．．．كـه موجـب تكــوين مجلداتى از اين مجموعه شدنده آمده است．
 همم تكرار شماره بهجاى مجلّد و نيز در سراسر اين صفحه تكرار دستور باهجـاى دسـتور زبان．
ص •ث، ابتدایى بند：»دستور نقشگرایى هليدى مبناى ده شماره اين مجموعـه اسـت＂ به جاى 》．．．زمينهساز تمام ده مجلد اين مجموعه است＂．
Halliday＇s functional grammar lies behind all ten volumes in this series．

در سطر ماقبل آخر اين صفحه، »نسخه\＆بهجاى »گزارش＂（version）．


 جند جملةٔ مستقل تقسيم كند تا به خواننده در بهتر فهميدن مطلب كمكـ كند．عـالاوه بر آن شمار هها به جاى مجلدات اين مجموعه در ابتداى همين بند باز هم تكــرار شــده است．

در صفحهٔ بث：باز تكرار ولز جنوبى جديد بهجاى نيو ساوث ولز．در سطر پنجم بنــد دوم اين صفحه نوعى زبانشناختى آموزشى بهجاى زبان شناسى آموزشى و در سـطر ماقـى پايانى 》＂توانمند شده《 به جای مقتدر．
 بعدى در مجموع از چهار جمله تشكيل شده است كه ميانگًين هـر جملـه، پــنج سـطر
مىشود.

در ادامه به تفكيك فصلههاى مختلف، نقدهايى مطرح مىشود．

## نكاتى دربارهُ فصل اول

－


## －10 نقدنامه زبانشناسى و زباننهاى خارجى（0）

－ص اه سطر اول بند اول：واثهٔ بديده در برابر entity كه صـحيح نيسـت．Entity در






．（kiriwinian）




 بهتر بود اگر در جايى به كار رفته است، متر جهم منبع آن را مى آور د．


 جندان مستقيمه（slightly less direct manner）．


 فرهيختئ علمى 》 》ر برابر « را بهجاى 》






از وازمها و انتزاعىترين و نظرىتـرين اسـتفاده از آن قــرى تفـاوت（use of words
 There（ انتزاعىترين و نظرىترين استفاده از آن تنها از نظر مرتبه تفاوت وجود دارده （in only a difference of degree »
ص •ع：در آخرين مفموم مشخص شود جلوى عبارت هنجارهاى تعامل، عدد ا داخـل كمانكى قرار گرفته است［\］كه نه در اين صفحه و نه در مقدمه، هيججا از محل ارجاع آن حرفى به ميان نياملـه است．در متن اصلى هم چنين ارجاعى نيست و مترجهم محترم در پايان اين فصل زير عنوان »پینوشت＂نسـخأٔ اصـلاحشــده بــين صـورت اسـت
 درستى ارجاع به طور كامل آمده است و مترجم هيج توضـيحى نـداده اسـت كــهـ ايـن قسمت را از كجا آورده است（زيرا در متن اصلى نيست）．اين منبع در كتابشناسى هــم نيامده است．

ص FV：متنى داخل كادر آدرس ملك：»خيابـان If تـونينتر؟؟ بـهجـاى 》شــماره If خيابان توينترى（تيردوقلو！）＜．در زير اين كادر ذيل توصيف مـوقعيتى، گسـتره：جملـه بهكلى نارسا و ترجمه غير تخصصى است．متن يكـ متن حقوقى（مربوط بـه معـاملات ملكى）است و طبق دستورالعمل مراجع قانونى تنظيمر شده است و بهتر است بـا همـان ادبيات و اصطلاحات ترجمه شود．Verbal regulation قاعده كلامـى ترجمـه شـده است كه به نظر نادرست مى آيد و شايد صحيح آن 》دستورالعمل لفظبـهلفــظ يـا طبـت
 احتمال 》 از معاملات غير كامى باشد．

 بيستم＂（اواسط، قيد مبعم است）． ص 9q：ذيل منش به نظـر مرجعيـت بـهجــاى authority فنــــــر و كامـلتـر از دو بـر ابـرنهادءٔ اقتدار و نفوذ است؛ به ويثّه اينكه بحث درباره كشيش و جـايگًاه شخصى و

پيشتر اين معادل را براى output اسـتفاده كــرده بودنـــــ در فرهنـگت همـايى بـراى


## نكاتى درباره فصل دوم

－

 Roles language تعريف كرده است．در انتهاى همين صفحه، يك اشتباه صفحهآر ايى به چششم مى خورد؛
يعنى پاورقى ( در صفحأ بعد آمده است.

(English educator) آمده است.

Phatic قرار دادهاند كه در فرهنگَ همايى از معـادل＂بـاب صـحبتگُشـايى＂communion استفاده شـده است كه به نظـر مـى آيـــ بهتـر از عبـارت مـبطم＂همــدلى＂باشــد كـه
》اسمچاتى" را به ذهن متبادر مىكند.
》＂إز نماينده＂．
 －ص 9 آيتهم（：》فكرى

## نكاتى درباره فُصل سوم


دو متن با هم آمده است، مخاطب خود مىتواند آند آن دو را مقابله كنــد، ولـى در قسـمت
دوم صحبت نايجل：》اينجا خطا راهآهنه ．．．اما قطار نمىتونه از روش برهه، درسـت آن

شايد اين باشد：»．．．اما براى اين نيست كه قطـار از روش بـره«．در جملـــــ اول فاعـل،
 the train go on that ．«isn＇t it？»
－
 （＂بهجـاى＂（swinging from the shoulders دهيد＜＜زيرا swing فقط معنى جلو عقب بردن را نمىدهل．علاوهبر آن نمىتوان بازوها را از شانه عقب و جلو برد．از آرنج شايــ بتوان انجام داد．بـه｜ختمـال منظـور چرخانـــن

بازوها حول شانه است．



هيحوقت نتونستم علاجش كنمب".
«I＇ve been having this pain．Had it on and off for ever such a long time and never done anything about it．．．．»


توجه به توضيح بعدى درباره جنر افياى مورد نظر.

ص 9 ＋1 سطر دوم：》درد نماهاىاش＂بهجاى 》＂علايم بيمارىاش＂

قديمى يا هر جيزى مثل آن استفاده نمىكنند《 بهجاى 》آنهـا دربـاره آخــرين مــدها يــا چیيزهايى از اين دست بحث نمىكنتد＂
They will not discussing the latest fashions，or anything of that kind．
در بند بعدى همين صeحاه، مترجم دجار خودسانسورى شـده است و بیآنكه مخاطب را
در جريان بگًارار، بهجاى اصطالاحات »بازى بريج＂از 》نظام！آفسايد《 صحبت مىكند． مترجم میتوانست چس از جملةٔ 》．．．بسيارى از زبانهاى بازى ماهيتى محدود دارند．．．．＂

در باورقى توضيح دهد كه نويسنده درباره اصطلاحات بازى بريج مثال هايى مى آورد كهـ






باز، more را نشانهُ صفت تفضيلى ينداثته و سياقهايى بازت تر (!) تر جمه كرده است است.
 (cases of...


 مادرشوهر / است، با توجـهـه بـه اينكـهـ mother- in- law دار ایى هــر دو معنـى اســت، علاوه بر اينكه معناى نامادرى هم مىدهد.

## نكاتى درباره خاتمهٔ بخخش نخست

- 


"جهعت اطلاع و جهت اقدام مقتضى " (For action or for information).



FUNCTIONS of systemic theory)

 (one
 درصدد جنين كـارى نيسـتم" (and I shall not attempt to do so here ... ) و در

زبان، بافت و متن 100

ادامه 》．．．اما تنها بخشش بسيار كوجكى از مطالباتى كها اين جمله را ايجـاد كـرد．．．．＂بـهـ
 آن دارده（．．．Demands made by that sentence lies in）．در فر هنگَ هز اره ذيل The demands of the（ ）در جمـع）مقتضـيات، ضـروريات آمـــه اسـت ：demands ．（case

$$
\begin{aligned}
& \text { نكاتى درباره فصل چهارم } \\
& \text { • ترجمه در اين بخش روانتر و كماشتباهتر است. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شود. } \\
& \text { • }
\end{aligned}
$$

> جلوگيرى شود و در سطر بعد بلجاى 》خواهک، 》ياه كذاشت تا جمله روانتر شود.
> نكاتى درباره فصل پنجمٍ

$$
\begin{aligned}
& \text { (Sourse) جمله را روانتر مى كند. }
\end{aligned}
$$

> •
> •

$$
\begin{aligned}
& \text { بهترست به 》مینوازد" تنيير يابـ. }
\end{aligned}
$$

．（device




 صفخه بهتر است معادل انگَليسى 》اصطلاح تلويحى＂（Implicit term）آور ده شود و به وازَهنامئ آخر كتاب افزو الخه شود．
－


 ＂》


ديير ستانى هم قابل دستر سى است.



（time and space）

 شود كه 》SE «فاءل محذوف و مخفف subject Ellipse است．

علاوه برآن در متن اصلى، عامت جداكننده 》/《 ندارد.
 هنوز یָحָیدهتر اسـت＜（the second reason is still deeper）．Deep


ترجمأ 》linguistic correlates of variation in coherence، جملهاءى نـامفهوم
و پر از تتابع اضافات است．
 جستوجوى مبناى اين مبانى است＂در ترجمةٔ عبارت » ourapproach probes the very basis مىشد：»رويكرد ما بهجاى بديهىدانستن اين مبنا در يى شالودهُ آن است＂،

## نكاتى دربارة فصل ششنم


فصل 》هويت متنى＂درستتر باشد．
ص（آل، متن دو زبانه، سطر دوم：》．．．شفافكنتندهُ سريع．．．．＂بهجاى 》．．．كـرم زيبـايى
كلوكوييك< (Glo-Quick)


افسانه


نَاره، عكس، نقش؛ نقاشى؛ تُمثال؛ شُمايل＂،


 ماير، مى سيز＂（Myer’s，Macy）يا ماركز و اسينسر（marks \＆spencer＇s）آمـــهـ

$$
\begin{aligned}
& \text { • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 》 }
\end{aligned}
$$

## نكاتى درباره منابع


به مقالئ دوم است يا منابع مقالئ اول را اهم شامل میش مود.



سفارشدادن، اصطلاح تلويحى، پايگًانى، غير پايگانى، بافتار، فاءل محذوف، گروهبندى معنايى، هممتنى و همبسته.


 "technical terms متن اصلى بدون هيج توضـيحى در متن فارسى نيامده است. مترجم يا ناشر مىتوانست اين بخشى را بـدون ترجمه عينـاً در پايان كتاب بياورد.

زبان، بافت و متن 109

## س. ارزشيابى كلى و پيشنههادها

از اين كتاب مىتـوان بـراى تــريس درس تحليـل كتفتمـان و مكاتـب زبـانشناسـى در مقطـع


 طرح جلد كتاب تجديدنظر كنند.


[^0]:    1. language
    2. tongue
