عنوان:

استعارات صحیفه سجادیه در دعای تلاوت قرآن

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | e-w-71 |
| موضوع |  |
| رده | علمی/سایر علوم/تحقیق و مطالب علمی/یادداشت/دروس حوزوی/سؤال و تمرین |
| برچسب | قرآن، استعاره، ایهام، ترشیح، مجاز، ظرف و شبه‌ظرف، جار و مجرور، تعلق در نحو، اسم مکان |
| توضیحات | محتوای این فایل، پاسخ به [تمرین 773](https://eitaa.com/karbordeelm/1759) از تمارین [کانال کاربرد علوم حوزوی](https://eitaa.com/karbordeelm) در پیام‌رسان ایتا است. |

...جعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة و الجهالة باتباعه، و شفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، و ميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، و نور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، و علم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، و لا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته‏ ... اللهم صل على محمد و آله، و اجعلنا ممن يعتصم بحبله، و يأوي من المتشابهات إلى حرز معقله، و يسكن في ظل جناحه، و يهتدي بضوء صباحه، و يقتدي بتبلج أسفاره، و يستصبح بمصباحه، و لا يلتمس الهدى في غيره ... و اجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، و سلما نعرج فيه إلى محل السلامة، و سببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة، و ذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة ... و أدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، و احجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا، و اغسل به درن قلوبنا و علائق أوزارنا، و اجمع به منتشر أمورنا، و أرو به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا، و اكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا ... و هون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق، و جهد الأنين، و ترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي، و قيل من راق و تجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب، و رماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق، و داف لها من ذعاف الموت كأسا مسمومة المذاق، و دنا منا إلى الآخرة رحيل و انطلاق، و صارت الأعمال قلائد في الأعناق، و كانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق‏[[1]](#footnote-1).

**تمرین:**

1. لفظی را بیابید که در معنای مجازی آن استعاره شده است.
2. لفظی را بیابید که بین ترشیح و ایهام تردید داشته باشد.
3. «مِن» در «دنا منا إلى الآخرة رحيل» به چه معناست؟
4. «إلی» در «كانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق‏» به کجا تعلق دارد؟
5. دو مستعار له برای یک مستعار منه بیابید که جامع در دومی اخفی باشد.

**پاسخ:**

1. از مصدر اسم فاعل و یا سبب اراده شده و بعد به مهاجم تشبیه شده است.
2. بین زبانه ترازو و زبان انسان مردد است و در فرض اول اول ترشیح است و در فرض دوم ایهام. البته این در صورتی است که ترشیح را محدود به فرض اراده معنای مناسب بکنیم و در صورت توسعه آن به فرض ایهام در معنای مناسب – و هو المختار- هم ایهام است و هم ترشیح.
3. الف) بنابر تعلق به دنا ابتدای غایت است یعنی کوچ به آخرت به ما نزدیک شد و تعلق من به دنا در این معنا رایج است پس إلی متعلق به ما بعد می شود و عمل مصدر در ظرف متقدم نزد ما جایز است بلاریب في جوازه و أن خالفه ظاهر عبائر بعضهم

ب)علی المختار من جواز تقدیم النعت اذا کان ظرفا علی المنعوت لاسیما اذا کان نکرة محتمل است این معنا باشد مرگی که از شؤون ما است نزدیک شد به آخرت.

مضعف احتمال دوم لزوم فصل به اجنبی است.

1. اسم مکان (المأوی) می تواند در ظرف عمل کند.
2. در استعاره‌های «ظلم الضلالة و الجهالة» جامع راه گم کردن است که در مفهوم ضلالت اجلی است تا در مفهوم جهالت.
1. . دعای 42 صحیفه سجادیه [↑](#footnote-ref-1)