

چچكيده

دي乏ًر آنكه جملههاى ״او خسته شد/ در گَشوده شد/ برويد در
 مجهولانــد يا معلــوم و اگر مجهولاند انـ نـــوع و زمان فعل آنـها
 در كتابهای درســى و كتاب معلم پاسخ در رخورى برای اين
 نشـــده اســتـ. در كتب دســـتور زبان فارسى آنى نيز بــا تحليلهـــا و نامهايى چــــون ״ ״مجهول
 "مـجهول با فعل اســنـادى" روبدرو مى شويمر و حتى مىبينيم كه گاه نويســـنـدها تعجـب) فرضهـهـاى متناقضــى دارد. هماين مســائل آموزش زبان را دشـونـوار مى كند. برا حل اين مشكل، سادهترين راه اين است كهـ ار از


 مجهولسازى" در دستگاه زبان فارسى مطرح نماييم.

كه" ترجمهد كر ده است است قانون مـجهولسازى:
ا. فعل متعدى (حذرا به مفعول) باشد
 مفعــول - كه در جايگاه نهـــاد قرار مى گیيرد - با
r. اr. صفت مفعولى + فعل معين از مصدر شدن البته فعل مجهول ״در آثار پيشـينينيان بهويزه در متون دوره

 بر »آمدن و شدن" فعل مجهول گاهي

گرديدن" نيز صرف مىشده است. (گيوى، عی٪٪ ا: Y09)

جملههايى با فعل نقل و حـكايت مجـهول
 حذف شده است. سر چششمهٔ إين خطا كه اينـها مـجهولاند، تر جـمةٔ آزاد فعلدهاى

مقدمه

نصرالله منـشـيَبِه جاى „گفتته شد"، »اوردهاند r

امكان داشته باشد.
با جملههايى



 على مرا ناراحت كرد| زكر ياى رازى الكل را كشف كرد «مجهول مىشوند؟

بيان شــودٍ و هر مورد مىتواند ساختار دستورى خاصى داشته باشد؛ مثلا وقتى كه مى گوييه： 1．دو انرخه به سرقت رفت

「．「．دو ورخه سرقت شد
r．r．دوچرخه دزدريده شد

همـــأ جملهها مفهومــى را بــا بر جســتـنمايـى خاصى بيان


مى كنند اما ســاخت دســتورى متفاوتى دارند و كاربران زبان

 نيست و با قوانين دستور زبان همخوانى ندارد









 حذف نهاد جدا به قرينُٔ شناسه را از حوزء آموزش زبان كرد؟ بدون شــى هيج توجيه زبانــىاى براى حذف اين قاعده

با اين قانون مى توان جملهها را دقيقتر بر رســى كرد و گَفت


 شمرده شد．چون فعل جمله قابليت تبديل به صفت مفعولى شدن و امكان اسناد به نهاد جديد ريد را ندارد．


 اگر چه مى توان براى جملاتى با ســا
 اين كتاب بيان كرده آمد در كشــف نوروز كه به نز نزديك ملوك



 معلوم مىتوان استفاده كرد از مجهول استول استفاده نكنـند．علاوه بر



 I．وجه شخصى：او را بايد ديد／اگر بشود رفت رفت「．ا．استفاده از سوم شخص جم جمع بدون ذكر فاعل：مى گويند او
آدم خوبى است/ زدندش
 مىمانــد و فقط وازگانى كه در جايگاه فعل قرار مى گییيرد عوض مىشـــود：نتيجه را اعلام كرد كتك زد
 احمدى گییى نيز مى گويد：»گاهیى فاعل فعل معلوم نيست و



 نويسنده مجهول است．از اين گَروهاند：فعله هاى نقل و حكا حـايت






 پنداشــت يا بايد آن را در حوزءٔ ادبيات و در علم معانى و بيان
 انگيزش هنرى و لذت ادبى در مخاطب به شـــيوهمهاى گوناگون

آن اشـاره نشده است؛ اينكه >آكاهى قبل از افعال مشــتق از مصادر شدن، گششـتن، كرديدن، آمدن


 ديگرى مى آيد كه معنى اســمـ مفعــول يا يا صفت

 تعيين شد. آنها را هم بايد فعل مجهول بدانيمر.

 (فعل اصلى) به كار رود، تنهاست ولى هن انگام
 فعل وازثكانى (فعل اصلى كــهـ بهصورت مفعولى)

 شريعت اشكال وارد كر دـ؛ زيرا در اين اين جملهمها خود


نمىتوانند مجهول باشند.
 براى تشخيص اين مورد، اين است كه بيبينيم آيا






 +
 صفت مeعولى اسـتعمال مى شــــود و اسمم مفعول
 كار میرود" (همان، YOV). در نتيجه اين فعلها مجهولاند.
اين نظريه دو اشكال عمده دارد:
 اين قاعده وارد است.



 به حسـاب آورد؟ چهون از نظر دكتر شر يعت مهمه
 غير آن؛ آيا اين هنجاركريزى از قواعد دسـتورى

فعـل جملههــاى نقــل و حكايــت را مجهول


 آشكارشــدگى بيش از حد، مربوط بــه علم بيان
 مجهول آن اسـت كه فاعل نداشـــته باشــــد. اين
 كارى صــورت پذيرد و انجام دهنده، يعنى فاعلى
 آنجا ناشى مى شود كه در اين قبيل افعال اهميت انيا مeعول بيش از فاعل اسـت و مسئلة اساسى وقوع آن عمل اسـت نســبت به كســى كه به دلايلى مـمهتر اسـت و مفعول جمله را تشكيل مىدهد. ( 7 ( 7 (





 اسمههاى مبهمى نظير فلان، بـهمان، يكى، كسى،

 اينكــه فعل جمله مجهول باشـــد و دليل مجهول به نظر رســيدن آنها همين نهادهـانـاى مبهمهاند. جملههايى نظير ״اتيجه اعلام شــدا/ الكل كشف


 (r70 در نتيجه، بايداز شيؤ كَذرا كرا كردن فعل هاى اسنادى
 سه جزئى اســنادى بودن آنها را را ا انكار كرد يا اينكه
 حساب آورد كه به نظر مى مرسد كار عاقاقلانهاى نيست.


 نبايد سه جزئى اسنادى پنداشت؛ زيرا شــكل مجهول جملهمای جهار جزئى با مســنـند يا سهجزئى بافعل مر كباند. در يكى از منابع مورد مطالعه براى اين يُروهش نوعى مجهول آمده كــه در هيجّ منبع ديگِرى به

مجهول يذيرى فعل امر اشــاره كردهاند：دو منبع، كتــاب راهنماى معلــم صفحأ
 دVr

 （17V：1rv） احتمالاً آقايان وحيديـان و عمرانى تحت تأثير نظر دكتر شريعت بودهاند． چجهارميـن منبع كتاب فعـل 》احمدى گيوى＂

اســت．البته از كلامـشـ چانين برمى آيـــد كه به

 شـاهد زير فعل امر به صيغهٔ مجهول آمده اسه است：
 دريده شــو، اما در هر سه مى توان صفت مفعولى


 ＂تو״ بدعنوان نهاد جمله، محذوف اسـت؛ يعنى： تو، به عدوى ضعيف فريفته رينه مشو． جملئ（ابرويد در راه دفاع از حق كشــته شويده باعنوان شـاهد مثال در سه منبع بالا به صورت تكرارى آمده اســت اما به هلايل زير نمىتوتوان آن را امر مجهول پنداشت： 1．（المر طلب انجام كارى را از كســى يا كسانى مى رسـاند و در فعل مجهرول فاعل معلوم نيست



نمىشود．《（همان：ז7ז）






دوم شـختص مفرد با شناسٔ تهى، و و دوم شخص


 در هر دو مورد و جنبئ التزام فعل مضارع التزامى مخاطب را به اشـتـباه مى اندازد تا فعل امر را ما مثل مضارع التزامى ششصيغهاى پندارد؛ با اين تفاوت
 اما آيا فعل امر مجهول مى ششـودو؟ „انعل امر هم

 （OT）از بـيـن منابــع مورد مطالعه چهـــار منبع به

مجهولناپٍ

فعل امر اســت．البتــه اين اختـلاف نظـــر تنـها بهـ
 صيغههالى فعل امر نيز مىر سد．در اين مقاله قصد
 فعل امر در روشــنـ شدن بحث ما ما مؤثرند به به ناحـار

هر چند كوتاه بايد به آنها اشارْاراى كنيهر فعل امر در زبان فارسـى معيار، ، ور صيغه دارد：




احمـدى گيوى براى تشــخيص مجهولنما و مججهولواره دليليى الرائه نكرده و تنها كتفته است
 در نتاه نخسـت بهنظر میرســـ، فعل مجيول است اما با اندك دقت معلوم میكَردد كه مسندا و فعل ربطى اسـتـ．با دقت در ساختار جملهما
 فــل مججولنما و مجرولواره－كه در حقيقت همان جملهماى سـهـجزئى اسنادىاندا－دست يافت و علت مججول نبـودن آن ها را بيان كر． ساختار اين جملهما يكى از اشكال زير است ：
 فعل 》خسـت）در زبان فارسـى معيار تحول

معنايى و دستورى يافته است و به معنى＂زخمى
 بخواهد اين مفيوم را بيان كند، از جملةُ（كودى مجروح شــد يا كودك زخمى شد و تيغ دستم راخراشـيد يا زخمى كرد، استفاده مى كند．بها لحاظ طبقَّ دسـتورى، در زبان معيار＂خست＂

 صفـت به كار كَرفته ميثــود．ديحَر اينكه كذرا به منعول نيست تا بتوان جملة＂كودى خسته شده ر ا گونه مججول به حساب آورد．
 به صفتى غير بن فقل：（هرد به مرور زمان پختهن و مجرب میشود．＂ در اين كَونه جملهمها معطوف شــــن به غير بن
فعل خود دليلى بر مججول نبودن فعل است． rr．مفت معبولى فعل مجيعول از خانوادة فقل دووججى باشد؛ به هر دو صورت معلوم و مجيول
 موارد براساس شم زبانى براى تمايز جملئ معلوم
 از جملههاى معادل استفاهد مىكند؛ مثلا براى حالت اسنادى دو جملةُ دآمن كَاخته شد و در


و د در باز است）استفاده ممنمايد．

「．هـ هـر فعل مجهول شــكل معلومى دارد كه در
 قابل تصور معلوم از جملئ برويد در راه دفاع از حق كشته شويد＂عبارتاند از：
 （التزامى）
－برويد ما شـــما را در راه دفاع از حق بكشــيم． （التزامى） －به خاطر شناســـٔ（يده اين صيغه قابل تصور نيست ــبرويـــد شـــما خودتــان را در راه دفــاع از حق بكشيد．（التزامى） ـ برويـــد او شـــما را در راه دفاع از حق بكشــــد． （التزامى／امرى） ـ برويد آنها شما را در راه دفاع از حق بكشند．
（التزامى）
تنهــا يكى مورد دو حالــت التزامى و امرى قابل
تصور اســت؛ آن هم به جهت شـه شباهت رو رو ساخت هر دو فعل．اگر خوشبينانه به موضوع نگاه كنيم و بگوييم شكل معلوم جملئ مجهول＂ابرويد در ر راه دفاع از حق كشته شــويده جملهاى امرى است، باز همه، براساس دليل شــمارئ ا فعل امر صورت مجهول ندارد．
 » بايد فعل هر پنج جمله، التزامى باشد
 مناقشــهـ باشــد، امر مجهول نيســت بلكـــه هامر إمر

 ندارد؛ مثلاً جملئ 》به عدوى ضعيف فريفي الئته مشو＂ بى شكى امر اسنادى است؛ زيرا در مضارع التزامى







 صورتى كه جملههاى مجهولواروه و مجهولنمار

 شــده در حالت اســنـادى و مجهول رو ساخـد

شناسأ يكسانى دارند．

