عنوان:

استغفار؛ راه نجات از بوی بد گناهان

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | e-b-10 |
| موضوع | بلاغت/ استعاره |
| موضوع مرتبط |  |
| رده | علمی/ادبیات عربی/بلاغت/کمک آموزشی/جواهر البلاغه/مثال و تطبیق |
| برچسب | استعاره، استعاره مکنیه، استعاره مرشحه، قرینه ترشیح، استغفار، گناه، ذوق |
| توضیحات |  |

امام رضا علیه‌السلام می‌فرمایند:

«تعَطَّرُوا بِالاسْتِغْفَارِ لاَ تَفْضَحْکُمْ‏ رَوَائِحُ الذُّنُوبِ»[[1]](#footnote-1)

گناهان به مردار و یا هرچیز متعفن دیگر تشبیه شده‌اند و برای آنان لازمه مشبه به یعنی بوی بد اثبات شده است (استعاره مکنیه) و مناسب با آن بو فضیحت و بی‌آبرویی ایراد شده است. (ترشیح) ذکر استغفار نیز به ماده‌ی خوشبو کننده‌ای تشبیه شده است که بر زبان جاری کردن آن به عطر زدن می‌ماند.

دو جمله ارتباط کامل به هم دارند و دومی جواب امر جمله اول است. پس هر کدام مشتمل بر قرینه مناسب مشبه به دیگری است (ترشیح) اما کدامیک را قرینه بر دیگری باید گرفت؟

ذوق سلیم می‌گوید که انسان‌ها نخست از فضیحت بوی بد می‌ترسند و سپس سراغ استفاده از عطر و ادکلن می‌روند و لذا به نظر می‌رسد که تعطر قرینه روائح الذنوب باشد.

1. امالی الطوسی، ص ۳۷۲ [↑](#footnote-ref-1)