**کتابشناسی زبان و زبانشناسی**

**نویسنده : طبیب زاده، امید**

Ahadi, Shahram. New Persian Language and Linguistics; A Selected Bibliography up to 2001. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2002. 256p.

یکی از ابزارهای عمده در مطالعات و تحقیقات علمی، مآخذی است که دانش‏پژوهان را با آثار گوناگون موجود در زمینه کارشان آشنا می‏سازد. به این ترتیب هم از دوباره‏کاری جلوگیری می‏شود و هم محققان جوان با تکیه بر آثار اسلاف خود، با وسعت نظر و اطمینان بیشتری در کار مطالعه و تحقیق گام برمی‏دارند.

یکی از مهمترین مآخذی که به معرفی آثار مربوط به زبان و زبان‏شناسیِ فارسی پرداخته است، کتابشناسیِ عظیم و معروفِ Bibliographie Linguistique است که انتشار آن از سال 1939 آغاز شده است. بخش مربوط به زبان فارسی در این کتابشناسی، خاصه از سال 1991 که مسئولیت آن به عهده لودویگ پُل آلمانی نهاده شد، از رونق خاصی برخوردار گردید، اما اولاً در مجلدات نخستین این اثر، توجه چندانی به زبان فارسی نشده، و ثانیا آخرین مجلد آن در سال 1996 منتشر شده است و از آن پس مشتاقان منتظر انتشار مجلدات جدیدتر آن هستند. از این رو چاپ آثاری مانند کتابشناسی حاضر بسیار ضروری و پراهمیت است. این کتابشناسی تا حد بسیار زیادی خلاءِ مربوط به معرفیِ آثار و مآخذ زبان و زبان‏شناسی فارسی را پر می‏کند و مراجعان را با آثار برگزیده در این زمینه آشنا می‏سازد.

بدنه اصلی این اثر شامل مشخصات کاملِ کتابشناختی 2900 مأخذ است که برحسب الفبای نام نویسندگان آنها ردیف شده است. این آثار که عمدتا به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ایتالیایی است، در فاصله سالهای 1688 تا 2001 منتشر شده است و از میان بیش از 350 مجله و تک‏نگاشت و مجموعه آثار انتخاب و تنظیم شده است. مؤلف در این اثر بیشتر به مقالات، کتابها، پایان‏نامه‏های فوق‏لیسانس و دکتری و نیز تک‏نگاشتهایِ مربوط به فارسی معاصر، شامل فارسیِ ایران، دریِ افغانستان و تاجیکی، پرداخته است. این کتابشناسی فاقد مآخذ مربوط به لهجه‏های گوناگون ایران، مانند گیلکی و بلوچی و آذری و مانند آن است، مگر در موارد تحقیقات تطبیقی میان این لهجه‏ها با فارسی.

این اثر دارای 5 فهرست راهنما، شامل فهرست تاریخی، فهرست موضوعی، فهرست راهنمای زبانها، فهرست لغات و اصطلاحات و بالأخره فهرست اشخاص و عناوین است که کار مراجعه‏کننده را در پیداکردن مآخذ مورد نظر از دیدگاههای گوناگون بسیار تسهیل می‏سازد.

بدیهی است که چنین کتابشناسیی، چنانکه از نامش پیداست، اصولاً ماهیتی انتخابی دارد و نمی‏توان انتظار داشت که شامل کلیه مآخذ مربوط به موضوعات مورد نظر باشد، اما همان‏طور که مؤلف اثر خود در مقدمه آورده است هنوز جای مآخذ بسیاری در آن خالی است که امیدواریم در ویرایشهای بعدی به اثر افزوده شوند. کتابشناسیِ حاضر حاوی اطلاعات ارزشمندی است و از ساختار دقیق و منسجمی برخوردار است و استفاده از آن برای کلیه دانشجویان و دانش‏آموختگان زبانشناسی ضروری و مغتنم است.

امید طبیب‏زاده