## 4

 اكنون فرصتى دست داده است تا برخى از اين حكمتهاى تفاوت بيان را بهتر بشناسيه.

كليدوازه: قرآن، روابط مفهومى، سبكشناسى
تغيير نحوى يك ويزگگى متداول زبانى در گفتمان قرآنى استرت. اين نوع تنيير، يكى از اشكال ذيل رابـي رابه خودمى گيرد: چیینش كلمات تغيير سبك وقتى اتفاق مى افتد كه تغييرى در چیينش كلمه روى مىدهده. در كَتتمان قرآنى، اين نوع از تنيير سبك با عوامل بينامتنى قرين است، همانند مثالهاى ذيل: مثال اول

 ونه از ا او شفاعتى چذيرفتنه، ونه به جاى ویى بدلى
كرفتهمىشود.

(البقره/
ونهبدل از وى پذيرفته شود، ونه اورا ميانجيگرى
سودمند افتد.
لازم است در اينجا به روابط مفهومى و بينامتنى

 كقته است، بها اين دليل كه بافت موقعيت و محيط مفهومى آن بامفهوم محافظت، صبر وتقوادر ارتباط

 اساسى است كه يك فرد مىتواند از طريق آن آنها بها




 را كه بخواهد مـى آمرزد. در يك روال معمول با فعل (يَغْفِرُر) مواجه
 است، همانند آيةٔ YAY سورهٔبقره و ساير سورههاى قرآنى. اين امر بهمنظوربر جسته ساختن رحمت خداوند است و اينكه بخشش او ممهمتر از عذاب اوست. درحا كه، در آئهُ • سورهٔمائده، با تغيير سبك،

 است. اين آيه با سارقان زن و مرد و قوانين آين جزايي اسلام، كه همان تنبيه متناسب جرم آنهاست، مرتبط است. برای برقرارى
 (يُعَذِّبُ) جلوتر آمده است.


 باشد، و حال آنكه پيرى به من رسيده و زنم نازاست؟
 امْرَأَتى عاقِراً وَ قَْْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاًّ)" (مريم/1)
گَفت: پروردگًارا، چگَونهمرا پسرى باشد و حال آنكه زنم نازاست و من از پیرى به به فرتوتى رسيدهام؟
 (امرَأتى) قبل از مصدر (الكِبَرِّ) در آيهُ
 سبك به اين دلايل است. الف. عامل بافت وازگگانى موقعيت در
 آمده، بر جلو افتادن همان كلمه در آئئى تأثير گَاشته است؛ ب. مصدر (الكبر )" در انتهاى جمله قرار

ترفته است تاهمرآوايى حاصل شود.
 سالامالله علييا است؟ ؟مى كوييم كلام مريمر سالام الله علييها بكى است لكن خداوند متعال با دو تعبير آن ر ابيان فرموده

 (lvr/r آنحֶه را كه به هنگًام ذبح نام غير خدا بر

r، الانعام/ آنحֶه را كه به هنگام ذبح نام آن غير خدا بر آن بخوانند. در آئهّا IV سورهٔبقره، جار و مجرور ((به))، طبق معمول قواعد عربـى در در ابتدا قرار گرفته؛ درحالى كه در آيات ديگًر، ((به)) در انتهها آمده است؛ بها اين صورت كه جملؤانتهاييى جلوتر آمده است است تانيت إنيت
 خواننده قرار گيرد. بايد به اين نكتنه توجن كرد كه ترجمه، آن گونه كه اين تغين اينير در در
 سبك رانشان نمىدهده.

مثال چـهارم (... لا يَقْدِرُونَ عَلمى شَنْءٍ مِمَّا كَسَبُوْا

 كسب كردهاند راندارند. (... (إلا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَمْءٍ
 آنها توان اجتناب كردن از آنچپه كسب كردهاند راندارند. با وجود اينكه در قواعد زبان عربى مرسوم است كه جار و مجرور (اعَلى

 آئُسورهابراهيم جلوتر قرار گرفته است؛
 وازگانى صورت گرفته است. به اين نحو كه باصورت بينامتنى ميان (اكَسَبن") و (ااعمال)، كه هر دو از نظر معنايـي با يكديگر مرتبطاند، ارتباط وجود دار دارد. به
 سبك در آيةٔ^\ ا سورها ابراهيم شده است.

## مثال ينجمم

(ا...فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعْذِّبُ مَنْ يَشاءُ

 پس هر كه رابخواهد میى آمرزدو هر كهرا
 (... يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ

شفاعت در روز جزادست يابد.


 به اموال كهدر اين دنياداراى ارزش
 نجات زندگى يك انسان، ممكن است اسر فرد براى شفاعت به ابزار ديپّلماتيك متوسل
 شود، ممكن است به دادن فديه روى آورد. در حالى كه، بافت موقعيت آيدوّبا 1 شرك


 شرك، گَفته شده است كه حت استى يك فديه

 قرار گرفته است.

مثال دوم
"إِنَّ الَّذينَ آَمَنُوا وَ الَّذينَ هادُورا وَوْ
 كسانى كه ايمَان آوردهاندن، و يهون ور و نصارى وصِابئان.
 الصَّابِئُونَ وَ النَّصارى" (المَائده/ 99، الحج/الحَبُونَ آنها كه ايمان آوردهاند، و يهوود و نصارى و صابئان ... در اينجا با فهرستى از از سه اسم مواجهيم: (ا هادوا، النصّارى و الصّابئين").
 سورهبقره، متفاوت با چينش در آيهوهوه
 بيانى ديگَر، كلمُٔه(الصَّابِئِينَ)" در انتمهاى آى
 سورئمائده و آيءٔلا اسورئحج، در جاريكا جايگاه اسمدوم(النَّصارى) قرار كرفته استا استـ دليل اين دگرگونى در چينش كلمات، در بافت موقعيت نهفته است. به اين نحو كهـمعانى اساسى تفسيرى با يكديگر مرتبطاند. در آئؤب سورهٔبقره، موقعيت مسيحيان مرين باعننوان اهل كتاب برجسته شده است است بنابراين، آنها قبل از (اصابئين)" كه هيجّ
 (اصابئين)" از اين ديدگاه كه دقيقاً قبل از مسيحيان مىزيستهاند قبل از مسيحيان قرارگرفتهاند.

