عنوان:

تمارین متنوع برای استعاره مصرحه و مکنیه

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | e-b-33 |
| موضوع | بلاغت/استعاره |
| موضوع مرتبط |  |
| رده | علمی/ادبیات عربی/بلاغت/کمک آموزشی/لمحات من البلاغة/سؤال و تمرین |
| برچسب | استعاره، استعاره مصرحه، استعاره مکنیه |
| توضیحات |  |

**نوع استعاره (مصرحه و مکنیه) را در مثال‌های زیر مشخص کنید.**

* قوله تعالى: «وَ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ»

اعراف-57

* وَ أَوْجِدْنِي بَرْدَ عَفْوِكَ، وَ حَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ وَ رَوْحِكَ وَ رَيْحَانِكَ، وَ جَنَّةِ نَعِيمِكَ، وَ أَذِقْنِي طَعْمَ الْفَرَاغِ لِمَا تُحِبُّ بِسَعَةٍ مِنْ سَعَتِكَ، وَ الِاجْتِهَادِ فِيمَا يُزْلِفُ لَدَيْكَ وَ عِنْدَكَ، وَ أَتْحِفْنِي بِتُحْفَةٍ مِنْ تُحَفَاتِكَ.

(دعای 47 صحیفه)

* قَالَ علیّ علیه السلام:‏ اللِّسَانُ‏ سَبُعٌ‏ إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَرَ :زبان، حيوان درنده‏اى است كه اگر بخود واگذار شود مى‏گزد.

( نهج البلاغة، حکمت 60)

* قَالَ علیّ علیه السلام:‏ طَلَاقُ الدُّنْيَا مَهْرُ الْجَنَّةِ.

(غرر الحكم و درر الكلم، ص: 434)

* امام سجاد علیه السلام در مناجات تائبین: إِلَهِي ظَلِّلْ عَلَى ذُنُوبِي غَمَامَ رَحْمَتِكَ وَ أَرْسِلْ عَلَى عُيُوبِي سَحَابَ رَأْفَتِك‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏91، ص: 142

* فرازی از دعای کمیل: ارْحَمْ مَنْ رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَاءُ وَ سِلَاحُهُ الْبُكَاء

(مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏2، ص: 850)

* آنچه را عقل با قوّت برهان و سلوك علمى ادراك كرده با قلم عقل به صفحه قلب بنگارد و حقيقت ذلّ عبوديّت و عزّ ربوبيّت را به قلب برساند و از قيود و حجب علميّه فارغ گردد.

(آداب الصلاة ص: 12)

* ما همه موج و تو دریای‌ جمالی‌، ای‌ دوست! موجْ دریاست، عجب آن که نباشد دریا!

(دیوان امام خمینی ره)

* با اینکه آن وقت حکومت با روحانیون بد بود و اگر روحانی‌ای بانفوذ بود، هر طور میتوانستند، سعی میکردند او را از نفوذ بیندازند یا او را با خودشان همراه کنند، یا انگشتهای نفوذ او را ببرّند و قیچی کنند.

۱۳۹۱/۰۷/۱۹ امام خامنه­ای مدظله العالی

* بحسن خلق توان کرد صيد اهل نظر به دام و دانه نگيرند مرغ دانا را

( حافظ ) ( برقعي ، 1367 ، ص 28 )

* مدتی هست که ما از خم وحدت مستیم شیشه کثرت این طایفه را بشکستیم

(ابوسعیدابوالخیر)

* باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.

(دیباچه گلستان سعدی)