

## ووابط كتابشناختى در فهرستنويسى توصيفى

## رحـمـت الله فتاحى '

 كتابشـناختى برقرار است




 عناصر ارتباط دهنده آنها مورد توجه استـي

## مقدمه

 وجود دارد مى ثر دازد. هدفهأى مورد نظر در تـوّوين اين معاله عبار تند ازت:

 فهر ست كتابخخانه؛
ب. ارائه ديذگاهى نو نسبت به الرزش فهر ستنو يسى توصيفى.

## Y. بيشنئئ توجه به روابط كتابشناختى

مفهوم روابط كتابشناختى در فهرستنويسى توصيفى كم و بيش بـ به گونها
 حاضر تمهيداتى براى نشان دادن رابطهُ يكى اثر با آثار وابسته به آن در فهرست در در نظر گرفته شـده است. آنتونى چانتيتى '، جارلز جوت

 است. اصول بيشنهادى او تأثير زيادى بر اصول و قواعـد فـهرستنو يسى مـعاصر، بـهو يزّه بــر
 فهر ستنويسى مو جود بر پيشنهادات آلن كنغرانس استوار است.

## r. مرور متون مربوط به روابط كتابشناختى









 با وجود آنكه روابط كتأبشناختى در مـحدوده آثـار فـارسى و عـربى از اهـميت ويـزْالى


 نسخئ خطى مورد توصيف را با نسخهٔ اصلى و نسخ ديگر بررسى كرده و مورد توجه قرار دادهانت،





## ٪. f. روابط كتابشناختى در فهر ستنويسى توصيفى


 محتلف كُته مىشو د. مغهوم روابط كتابشناختى بر اين فرض الستوار است كه أثـرى كـه خـلـق

















يكى از موارد مناقشهأَميز در فهرستنويسى توصيفى است: برخى اعتقاد دارند كه أتـر اوليـه و اصلى بايد مبناى توصيف قرار گيرد.و سرشنأسه و شـناسههاى افزوده مبتنى بـر آن بـاشنـن. در مقابل، ديگُران معتقدند كه مدركى در دست فهرستنو يسى ـ و نه اثر اوليه ـ بايلد مبناى تو باششد و شناسهها بر اساس آن تعيين شوند. رهبرد هر يكـ از اين دو گروه بر هدفها و كاركردهاى
 بيشنهاد لوبتسكي و تصويب كنفرانس پاريس هدفهاى فهرست عبارتند از ( + (1):
 ץ-
الف. نام نو يسـنـه و عنو ان، يا

ب. عنوانٍ به تنهايیى (حنانجه نام نو يسنده و و عنوان برانى شناسايیى كتاب مناسب
يا كافى نباشد)
r-Y. ألف. چهه آثارى از يكى نو يسندهُ خاص، و
ب. جهه ويرايشهايى لز يك اثر خاصى در كتابخانه موجود است همان گونه كه هلاحظه مى شود، هدف r-r الفـ كه مبتنى برگرد آوردن آثار هر نو يسنده در
 عبارت ديگُ، آثثار يكـ نويسنده تنها در صورتى در فهرست در كنأر هم قرار خواهد گرفت كه نا نام نو يسنده به يكى شكل در روى فهر ستبرگههأى آثار وى ثبت شود. هدف
 سرشناسهُ يكسان و عنوان قرأردادى يكسان حاصل مى شود. تحقق همين هدفها، بهو يزٔه هدف دوم است كه كار فهرستنو يسى رالرزشمندتر و در عين حال كارى پثؤهشى و دشوار مى مـازد. كشف روابط ميان آثار و نشان دادن آنها به شكل قابل فهم و سودمند در فهرست در بيشتر هوارد
 فهر ستگانها كه شمار آثار بيو سته و مرتبط افزايش مى يابلد جشمگیيرتر است. بهعنوان نـمونه، بنگر يد به انواع گوناگون آثار مرتبط به نهج الْبلاغه، مثنوى معنوى يا شاهنامةُ فردوسى و مانتد




[^0]روابط كتابشناختى ميان آنها تا حه مهم و در عين حال دشوار است. يكى از جنبههأى بر اهميت در به ضابطه در آوردن روابطط كـتابشناختى در فـهرستنويسى توصيفى، تعريف دقيق و بنيادى انواع صورتهانى يكـ اثر در سطوح مختلف كتابشناختى ' استى.






 توصيفى و قواعد مربوط به آن وارد شده اسست. در برخى موارد تشخيص ميان دو ويرايش يا اين

 شناسههاى افزوده، و عناصرى كه ارتباط ويرايشها و صورتهاى گوناگُ كون را با با يكديگر و با اثر اصلى برقرار مىكند به كنذوكاو بيشترى نيأز دارد. سبب عمدهُ ناهماهنگى فهر ستبرگّهاى وآى آثار
 ركوردها در مراكز كتابشناختى بزرگ مثل أ.سىى.ال.سى. ناشى از مشخص نبودن حذ و مرز ميان هفاهيم و سطوح كتابشناختى أست.



 شدهاند نشان ميدهد. بدين ترتيب كه اثر اصلى و آثثار مرتبط بـه آن دارانى سـرشناسهُ يكسـان هستند و در نتيجه در فهرست در كنار هم قرار مىى


1. bibliographic levels
2. revisions
3. versions
4. linking devices
5. adaptations

بتدريج با تحول قواعد فهرستنو يسى و افزايش مجموعهٔ كتابخأنهها در طول دو قرن گذشته بر

 خوبى نشان مى دهذ.





 توصيفگر مربوط (مشل: شرح، برگزيده، تلخيص و مانند آنها) ميان سرشناسه و عنوان گُنجانده شود؛ مثال:

[شمس تبريزى. برگزيده]

|ميركبير، شو
-M4
ا. شعر فارسى - قرن Vق. الفـ. شكورى، ناصر. ب. عنوان. ج. عنوان: شـمس
تبريزى.

مانتريسى كه در بايان معاله آمده است عناصر ارتباطى و نوع رابطههايى راكه برقرار مىكنتد نشان مىدهـ.

## r-Y-Y. Y انواع روابط كتابشناختى






# يك. رابطهُ هم ارز' 






 موضوع، و مانند آنها تغييرى حاصل نمى شود.

|شاهناهنامه|

 V.




## دو. رابطةُ اشتقاقى











سرعنوانهاى موضوعى يكسان و أرجاعها.

[خسرو شيرين. برگزيده]

 -
ا. شعر فارسى - قرن وق. الف. زنجانى، برات، مصحح. ب. عنوان. ج. عـنوان: خسرو و شيرين.

## سه. رابطهُ توصيفى

رابطةٔ توصيفى يا تشريحى رابطهاى است كه ميان يكـ اثر و اثثر ديگرى كه آن را توصيف،

شده است. عناصر ارتباطى كه براى نشان دادن رابطهُ توصيفى در فهرست به كار مىرود

 بقال، عبدالحسين محمد على، شارح
شرح البدايه فى علم الدرايه /انخرأج و تعليق و تحقيق عبدالحسـيـين مسـحمد عـلى بقالل. طهران: مكتبه جهل ستون العامه، Y با اقت. اين كتاب شرح كتاب الدرايه اثر شهيد ثنـي الست.
 ج. عنوان: الُلرايـهـ.

## جهار. رابطهُ كلّ و جزء



 مى شود با كُلٌ اثر يا مجمموعه در اين مقوله مي گُنجد.










طلوع مشروطيت/ مهديقلى هدايت (فجرالسلطنه)، به كـوشش امـير اسـماعيلى...


الن
اين كتاب حجهارمين بخش از كتاب كزارش نالمه ايران است است
 -صححع. ب. عنوان. ج. عنوان: كزارش نامه ايران.

پينج. رابطهُ همراهى '



 اصلى توزيع مى شود. محمطاى، ناصر
مقاومت مصالح/ /تأليفـ ناصر محمدى.ـ اصضهان: دانشجو، الموها.
 به انضمام: كتابچجه حلز مسائل مقاو مت در AK صفحه.

عناصر ارتباطلى كه برايى نشان دادن اين گونه پيوند در فهرستبرگه به كار مى رود عبار تند از:

 مى آَيد.

شش. رابطه تواللى

 ادوارى كه با نام و شكل تازهاى نشر ئه بيشين را ادامه مى دههد.
 يادداشتهاى مبنى بر عنوان پيشين، يادداشتهاى مبنى بر عنوان بعدى، شناسئ افزوده براى عنوان پيشين يا بعدى، و نيز به عنوان قراردادى يكسان برایى اثر اضصلى و دنبالّة آن.

اسناد و مكاتبات سياسى أيران/ به اهتمام عبدألحسين نـوأبأيـى.

جلّ اول اين كتاب توسط بنياد فرهنگ ايوان در سال اه ا ا انتشار يافته است.

## هفت. رابطهُ انتزاعى و ماذّى اثرّ

اين رابطه ميان انرـ كه دراصل به شـل شكل انتزاعى (غيرماذى) خلق مى دشود و شكل مادّى آن برقرار است، مثل رابطهُ ميان ديوان حافظ به عنوان يكـ اثر مجرد با انواع صور تهانى مادّى آن (أعمر



شكل مادّى قابل دسترس باشند بـ مجموعئ كتابخانه راه مى يابند و فهرستنو يسى مى شورند. بهطور معمول عناصر ارتباطى چحون سرشناسه و عنوان قراردادى براي نشان دادن اين گونه رابنطه به كار مىرود.

هم بكابيك آثار موجود در آن.

## هشت. رابطه ويزگيهاى مشترك'




 ارزش بيشترى برخوردار است، زيرا با استفاده از توانانيى كامييوتر مى توان جستجو براى مطلب خاصٌى را براساس اين ويزگيها خاصصتر يا محدودتر كرد، مثلاً آثارى را جستجو كرد كه در سالل
 عناصر أرتباطى خاصّى براى نشان دادن اين گونه رإبطه و جود ندارد.

## 0. نتيـجه

در جهان كتابشناختى روإبط گو نا گون ميان أَثار وجود دارد. درست نشان دادن رابطهُ ميان دو يا چنـد اثثر در فهر ست كتابخانه يكى از هدفهاى مهّم فهر ستنويس أست. از اين رو، فهر ستنو يس هنگام فهر ستنو يسى هر اثر بايد به نكتههاى زير تو جه داشته باششد:

 توصيف و فهر ستنو يسى اثر، رابطةُ آن را با ساير آثار شناسايىى كرد.
 فهرست دارد؟

- آيا رابطُهُ ميان دو يا چحند اثو به درستى در فهر ستبرگهها منعكس شده است؟ و آيا آن رابطه أز نظُر استفاده كنندگان روشن و مفهوم اسِت؟
- آيا از عناصر الرتباطى (و در واقع از دادههاى كتابشناختى) مورد نظر به نحو صحيح استفاده

شده است؟




$\qquad$
$\qquad$

1. shared charateristics relationship
 فهر ستنو يسى مو جود پاسخخگوى روابط كتابشناختى آثار فارسى و عربى به طور كامل هستند؟
 جدول 1．ماتريس انوإع روابطط كتابشناختى و عناصر ارتباطدهنده آنها

| ，أبطه ويزكى هأى مثت | رابطله <br> انتزأعى <br> － | رأبطد <br> توtل＂ | رإبد <br>  | رابطه <br> كل و <br> ＊ | （1） <br> تو صيقفي | 4） <br> اشتمتاقى | 4bly مشماز | نوع رابطه <br> عناصر بارتباطدهنده |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 曻 | 3） |  |  |  | 它 | 类 | ＊ |  |
|  | 限 | ＊ |  | \％ |  | ＊ | 客 | عنو انْ وّرادادى |
| 3； |  |  |  |  |  | 放 | 楽 | عنو |
|  |  |  |  |  |  | 排 |  | شـرح ويرايّن |
| 为 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （تاريخ انتّثار） |
|  |  |  | 楽 |  |  |  |  | تر حبفـ عادى |
|  |  | 洮 | \％ | 洮 | 瑯 | ＊ | 3\％ | باد2اشتها |
|  |  |  |  | 洨 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 㨙 | تّهِ |
|  |  |  |  |  | 解 | 圌 |  | ش |
|  |  |  |  | 淾 |  |  |  | شُنامههاك افزوده عنو |
|  |  |  |  | ＊ |  |  |  | N2． |
|  |  |  |  | 榢 |  |  |  | －＊ |
| 粶 |  |  |  |  | 类 | 湤 |  | سرعنوانها |
|  |  |  |  | ＊ |  | 管 |  | 安； |

يادداشتها：
ا．ولزء


2．Internationl Conference on Cataloguing（Paris：1961）．Report；edited by A．H．Chaplin and D．
Anderson．－London：Clive Bingley［for IFLA］： 1963.
3．Goossen，Paula and E．Mazur－Rzesos．＂Hierarchical Relationships in Bibliographic
Descriptions：Problem Analysis．＂In：Hierarchical Relationships in Bibliographic Description． INTERMARC Software Subgroup Seminar 4，Library System Seminar，Essen，25－27 March 1981：edited by Ahmed H．IJelarl and Joachim w．weiss．Essen：（Gesomthochshul hibliothek

Essen., 1982.
4. Tillett,Barbara. Bibliographic Relationships: Towards a Conceptual Structure of Bibliographic Information Used in Cataloging. Ph.D. dissertation. University of California, Los Angeles. 1987.
ه. در اين زمينه مىتوان به دقالات زبر رجوع كرد.
a) Tillett, Barbara. "A Taxonomy of Bibliographic Relationships." in: Library Resources and Technical Services. 35(2), 1991: 150-58.
b) -------.- "A Summary of the Treatment of Bibliographic Relationships in Cataloging Rules." in: Library Resources and Technical Services. 35(4),1991: 393-405.
c) -..------- "The History of Linking Devices: Catalog Devices Connecting Bibligraphic Records For Related Items." in: Library Resources and Technical Services. 36(1),1992: 23-36.
d) --------- "Bibliographic Relationships: An Empirical Study of the LC Machine-Readable Records." in: Libray Resources and Technical Services. 36(2), 1992: 162-88.

$$
\begin{aligned}
& .91 \text { - }+0 \text { vo }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 19_{-} \mathrm{TH}^{*}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9. تفأو تهاى ميـان دبدگاههاى مـختلف در باب هدفهاى فهرست و مبناى توصيغ به بهترين و جهه در مـالات ارائه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اسـت, هذاكرات رُ مجموعه معاللات كنغرانس عاريس در هأخـن شمـاره r ذكر شـده امـت. } \\
& \text {. } \\
& \text { (a) D D } 11
\end{aligned}
$$

IFLA Study Group on the Functional Requirements of Bibliographic Records. 1992.


[^0]:    1. uniform heading
