

محمدامينشمسىنيا<br>دانشجوى سال سوم دكتراى زبان و ادبيات فارسى و دبير زبان و<br>ادبيات فارسى مدارس متوسطئ شهر ستان پيرانشهر

زبان آن را اضافئ اســتعارى مىنامند"


 وابسـتتگى وجود دارد (وحيديان كاميار، .(A - :
 [در آن] بين مضـــاف و مضافّاليه رابطةٔ مالكيت ياوابســتـگى وجود نداشته باشد


## راه تشخيص اضافئ تعلقى از غير تعلقى:

 الف. در اضافئ تعلقى مىتوان مضافّاليه را جمع بست: كفتن رازها (همان: •گ).
 جابهجايى مضاف و مضافّاليه، در اضافئ تعلقى و افزوون »"فعل دارد" مىتوان يك جملهٔ سه جزئى مفعولدار ساخت انـو مثال: ديوان حافـظـ: حافظ ديوان دارد (همان:

آچرْ اضافهٔ استعارى تعلقى ا. ســخنور در اســتعاره با عالم خيال سروكار دارد. او در اين عالمه بين پيا يانيدها پيوندهاى نغز مى يابد و بیى جان را جاندار

اضافئ استعارى را بيان مىداريم.


نظركاه مورد بررسى قرار مى گيرد:
 دستور زبان از جمله اقسام اضافه، اضافئ
استعارِه و اضافئ استعارى در واقع مربوط به دانش بيان است و در اين حوزه مورد برردسى قرار مى

استعارى است و در تعريف آن آمده است: الاضافهٔ اســتعارى كه در آن مضافـ آن در در
 (انورى، •• •

ب. از نظـــر كاه بيانى: اســتعاره و اضافؤ


مى كيرد و در توضيح آن آوردهاند كه: (اســتعارء كنايى، گاه در ساخت اضافـهـ،
 استعارء كنايى همان است كه در دستور


كليدوازهها: اضافئ اســتعارى، اضافئ تعلقى، اضافئ غير تعلقى.

مقدمه
از زاز جمله مباحث مطرح شــــده در كتاب زبان فارسى (Y) متوسطه، مبحث اضا مافئ


 هستند در دو دستئ تعلقى و غير تعلقىى، تقســيمبندى كردهانــد. در برخـــــى از كتابهاى دســتور، اضافئ اســتعارى را درا غير تعلقى دانســتـهاند (وحيديان كاميار،

 مىدهـــد كه ايشــان نيز ايـــن اضافه را را
 اســتعارى، اين اضافئ تعلقى و غير تعلقى را واكاوى مىكنيم و دلايل تعلقى بودن

بسته نمىشود. قبلاً نيز گَفته شد كه اگر
 بست، با جابهجايى مضاف و مضافـلي اليه و افزودن » ادارده، مىتوان يكـ جملئ ســـهـه جزئى مفعولدار ساخت.

تتيجهكيرى و اضافئ اســتعارى بهعنوان يكى از انواع
 نقش مىبنده، بايد در مورد تعلق يا يا عدم تعلق مضـــاف به مضافاليــــه از از حقيقت


 در اين صورت است كه انگًارههاى شاعر
 و واكاوى خيــــال در آن، در واقــــــع انكار خيال پردازی است. از سوى ديگَر، استعاره آنار ريشـــه در باورهايـي دارد كـــه روز
 اضافئ استعارى چون در عالم خيال اثبات مى شود، تعلقى است نه غير تعلقى


مختص مشـــبُبهُ را براى مشبه تخييليه
 است آنحه را سخنور در سخن خـيالانگَيز خود اثبات نموده اســت، نمـتـنوان رد و

انكار كرد.

بشـــر قديم ـ كه هنوز در ادبيات زنده وانـو رايج است ـ همهچپی

 شاعران در گذششته جنبأ عقيدتى انـى داشته است و آنان از فراخناى ضمير به بها جاندار بودن اشيا و پديدهها عقيده داشنا داشتهاند. نيز از آنجا كه انعًارههاى سخنوران نمىتواند
 درمى يابيم كه در گذشته نهتنتها استعارئ مكنيه بهطور عام و اضافئ استعارى بها بهطور خاص، تخيلى صرف نبوده، بلكه واقعيتى خار جى انگاشته مىشده است.


در اضافئ استعارى نمىتوان مضافّاليه را جمع بســـت اما مىتوان بان با جابهجا كردن جاى مضاف و مضافاليه، يكى جملئ سه جزئى مفعولىار ســاخت. چینگال مرگ:

 اين گونه از اضافهِ جمع بست؛ پاسخ اين است كه معمولا مضافاليه در اين گونه از اضافه، مفهومى غيرحسى است كه جمع

مى پندارد و ويزگگى و اعضاى جانداران ر ا به آنها نسبت مىدهدد. اين عالم، قلمرو
 علمى، تخيلات شــــاعر را واكاوى نمود. چون در اساس، آنحچه در عالم خيال دست مى دهد، منطق علمى نمى پذير درد. كسانى كه اضافئ استعارى را غير تعلقى مىدیانـندر، آنحچه را شــاعر در عالم خيال مى پروراند،


 دكر دارد و براى در كـ و در يافت آن بايد بدان عالم قدم كذاشت: اى بر جهنده كره، ز چنـعَال مرگَ شو گر به حيله جست توانى، بجه (ناصرخسرو)
شاعر در عالم خيال خود، مرگ را چون
 حذف مشـــبَّبه، حنـگًال را كه از اعضاى بر جســـتأ پرنده اســتـ، به مـــرى گ ـ كه


 مرگی چنـگال دارد يا نـــه، بايد به قلمرو خيال شــاعر قدم بگذاريم و مرگَ را را به سان پرندهاى شكارى تصور كنيم. بديمى اســـت وقتى در آن عالم با شا شاعر همسو مىشـــويم، اذعان خواهيم كرد كه مرگ اري چنــــال دارد و این انتســـاب پذيرفتنى خواهد شد؛ اما اگر به عالم والم واقع باز گرديم

 حقيقت عرضه كنيم و در اين صورت، اين انتساب چذيرفتنى نيست. اين واقعنگرى

انكار دانش بيان و خيال شاعرانه است.


「. در بســـيارى از كتابهـــاى بيان، در بحث اســتعاره مكنيه، اثبات امر لازم و

