عنوان:

استعاره در اعلام

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | e-b-2 |
| موضوع | بلاغت/استعاره |
| موضوع مرتبط |  |
| رده | علمی/ادبیات عربی/بلاغت/تحقیقی پژوهشی/جواهر البلاغة/ تبیین |
| برچسب | استعاره، استعاره تبعیه، اعلام، وجود اعتباری، تشبیه |
| توضیحات |  |

استعاره در لفظ عَلَم واقع نمی‌شود، زیرا مقتضای استعاره ادعای دخول مشبه در جنس مشبه‌به است، به این صورت که افراد آن جنس را با تأویل به دو قسمت متعارف و غیرمتعارف تقسیم کنیم و بعد قرینه مانع از اراده‌ی معنای متعارف آن شود، و این معنا در عَلَم امکان ندارد؛ زیرا عَلَم اقتضای تشخیص و منع از اشتراک دارد و این منافات با جنس دارد که اقتضای مشارکت و عمومیت دارد. مگر آنکه عَلَم به خاطر مشهور بودنش به وصفی از اوصاف، معنای وصفی را در ضمن خود داشته باشد؛

مانند: «حاتم» که متضمن معنای وصفی جود است. در این صورت می‌توان فرد دیگری را به حاتم در جود تشبیه نمود درصورتی‌که حاتم را به جواد تأویل ببریم، خواه همان فرد معلوم باشد یا نه.

 پس حاتم مانند اسد هم فرد متعارف را شامل می‌شود و هم غیر آن را، و اطلاق آن بر فرد معهود، به نحو حقیقت است و بر غیر آن استعاری؛

مانند: «رایت الیوم حاتماً».[[1]](#footnote-1)

1. - المطول فی شرح التلخیص، ص 587 [↑](#footnote-ref-1)