## پيشگفتار

خداوند را شكر گزارم كه به من توفيق عنايت فرمود گامى در حد بضاعت فكرى، جـر بـمـى،
 مشخصى بردارم. انديشهٔ تأليف كتاب ردهشناسى زبانها


















گروه و استفاده از كتابخانئ غنى و تسهيلات كتابخانهاى آن مؤسسه بسيار سودمند بود.

دانشگاه علامه طباطبائى با اعطاى فرصت مطالعاتى دمماهه در دانششگاه كاليفرنيـا در





 دانش زبانى آنان بهرهمند گردم. وجود










انسانى.






 اصطلاحات در ميان آثار نشر يافتئ زبانشنا تشتّت و گونا گونى موجب آشفتگى و سرد رشتههاى مرتبط و علاقهمندان به مطالعات زبانى شده است. در ادامه كوشيدهام با اسـتناد بـه

منابع معيار زبانشناسان و جامعهشناسان زبان در سطح جهانى، اصطالاحات مذكور را را با ارائه








بحث به شرح زير خلاصه كرده است (ص • • I):

 اصطلاحات مورد بحث كنونى ما) كنيم، اصطالح ’گونه‘ راهگشثاست.




آن دو گونه تفاو تهاى آوائى و واجى ديده مىشود.













 گروه گويشى تاتى جنوبى عبارتاند از از گويشهاى چالىا







 وفسى سخن بغوييم.
از طرفى ديگر، اگر تفاو تهاى ميان دو گونئ زبانى اساساً فقط در حد تفان
و واجى باشد، بر اساس معيارهاى جهانى زبان انشاسنى زبان دانست، مانند فارسى قمى و فارسى تهر انى.



 (geographical dialect/geolect) يـا 'گَويش (dialect)

 نام برديم). اما در كنار گويش جغرافيائى از ’گويش اجتمـاعى' (social dialect/sociolect)؛
 (generatiolect) (نيز مـى توان سـخن گفـت. در هـر مـورد،


تحصيلات يا شغل)، فردى، جنسيتى، يا گروه سنى و فاصلهُ نسلى.











 كه افتخار Tشنائى من با اين شخـي











 كتاب، كه افزون بر . . جلسههاى متعدد حضورى و نيز از طريق بيامنگار نكتهها و بيشنهادهاى بسيار ارزشمندى را بــا

من درميان گذاشتند و مرا مديون خود كردند. سر كار خانم مريم سميارى حروفنگـار طـراز
اولى در سمت هستند كه با علاقه، نهايـت دقـت، و جــديت حـروفنـگـارى پرظرافـت ايـن
 آوانويسى هاى ناهمگن، تقطيعها، جدولها، و شكلهاى متعـددى در آن بـه كـار رفتـه اسـت؛

همواره قدردان محبتهاى ايشان خواهم بود.
 زبانشناسى در ايران. همچحنين آرزو مى كنم اين اثر بتو انــد نـشان دهــد كــه مطالعـــُ زبانهـاى ايرانى در آگاهتر كردن جامعdٔ بين المللى زبانشناسى از اهميت اين زبانها در پر تو افكندن به


 مفاهيم علمى نو در زبانشناسى بسنده نكنيم.

محمد دبير مقدم
استاد زبانشناسى دانشگاه علامه طباطبائى
و عضو پيو ستئ فرهنگستان زبان و ادب فارسى
بهمن |rq|

## مقدمه*

براى من مايئ افتخار و مسرّت است كه مى توانم كتاب ماند گار استاد محمد دبيرمقدم
 جنبه در زبان شناسى به عنوان نخستين اثر معرفى مى شود. اول اينكه، اين اثر پس از مدتهاى مديد



 بين زبانها ديده مى شوند، ظـاهر شـده اسـت. ايـن رويكـرد در خـصوص همـانـانيهـاى

 كاربستن ردهشناسى زبان به زبانهاى ايرانى، و كتاب او كه ديرى انتظارش مى رفت به طور تحسينبرانگيزى اين هدف رار را بر آورده مى كـي كند.





\% متن اصلى مقدمةٔ برنارد كامرى پس از ترجمةٔ آن درج شده است.














 كُنائى.بو گیى مسئه آفرين است.

 بهنگام كه انتشارش با استقبال گرم روبهرو خواهد شدانـ

> استاد دكتر برنارد كامرى
> مدير گروه زبانشناسى مؤس سأهُ مَكس يلانیى
> در انسانشناسى تكاملى (لاييزيك، آلمانـ)
> و استاد ممتاز دانشگاه كاليفرنيا (سانتا باربارا)

## Preface

It is an honor and a pleasure for me to be able to introduce to the reading public Professor Mohammad Dabir-Moghaddam's monumental volume The Typology of Iranian Languages. This volume represents a first in linguistics from a number of perspectives.

First, it provides at long last a detailed account of recent work in linguistic typology to the Persian-speaking public, using illustrative material from Persian and other Iranian languages of Iran and beyond. Linguistic typology has emerged in the last few decades as a robust independent approach to Language, paying careful attention both to the detailed properties of individual languages and also to the general patterns that are observed cross-linguistically; it generalizes with respect to language universals while providing a systematic account of linguistic diversity. Professor Mohammad Dabir-Moghaddam is a leading practitioner internationally of the application of linguistic typology to Iranian languages, and his long-awaited volume admirably serves this purpose.

In addition, the volume provides a detailed analysis of a range of Iranian languages from a typological perspective, concentrating on phenomena that have been interest to linguistic typology, and thus placing the Iranian languages within the overall schema of cross-linguistic variation. Two typological parameters are chosen for detailed cross-linguistic discussion, namely word order and ergativity, for both of which Iranian languages provide important material that has only too often been neglected in the past. For instance, Persian is verb-final in the sense that in neutral word order the verb occurs at the end of its clause, but in terms of most other parameters Persian shows values diametrically opposed that one would expect in a verb-final language, such as prepositions rather than postpositions and the possessor after rather than before its possessum. Other Iranian languages provide interesting variations on this theme and thus provide crucial input into discussions of word order typology. With regard to
بيستونه
ergativity, Iranian languages show a wide range of variation from languages with widespread ergativity (treatment of the patient, rather than the agent, of a transitive verb like the single argument of an intransitive verb) to languages like Persian that have lost virtually all traces of the phenomenon. Intermediate stages are often typologically highly unusual, such as systems where the same marking is used for both transitive agent and patient but a different marking is used for the single intransitive argument, a pattern that poses problems for many accounts of ergativity.

In sum, this volume bridges the gap between linguistic typology, Iranian languages, and the Persian-speaking linguistic readership. It is an important and timely work whose publication will be warmly welcomed.

Prof. Dr. Bernard Comrie Director, Department of Linguistics, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology \& Distinguished Professor of Linguistics, University of California Santa Barbara

