و تفاوتهاى آن با استعاره،
مجاز، تمثيل و كنايه

## ■حميدرضاخانمحمدى

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى و دبير دبيرستانهاى اراى

رمز، گَتردهتر و زرفتر از نماد است. نتًارنده
 نماد، هرجا جا از نماد سخن كفتنه، توسعاً رمز را نيز مد نظر داشته است.

نماد
در كتابهاى علوم بلاغى نامى از نمادنيامده

 عارمت، اشاره، سرّ، ايما، مثل، نما نما، نمود و...."
 كتاب بلاغت تصوير مى گويد: ال"ماد بيانگًر كليات و مفاهيم بزر گَ به وسيلهُ موضورئ جزئى است اما اين موضوعات و تصاوير جزئى

 وآلندى رنه مى گَويند: الماد چیيزى است و عموماً شيئى كم و بيش عين عينى كهـ جاينى جايگزين


 گَت هر گفتار و تصويرى كه علاوه بر بر معناى آشكار خود معانى كنايیى و پوشيده نيز دارد، نماد است.
تعاريف بالا در جهت تعريف نماد به معناى
 اما تعاريف ديگَرى از نماد شده است كار كه بار بار


 "انماد بهترين تصوير ممكن براى تجسم امور

بهدليل دشوارىهاى تشخيص مصاديق، در عمل چيزى دستگیير دانشآموزان و حتى دبيران نمىشــــود. اين معضل به دو دليل


 نيســت. برخى نمادها بافــــــت ابرهامآميزى

 بلاغى همســـان، نظيـــر اســـتعاره، مجازاز،
 براى روشنتر شدن مرزهاى دقيق نـي نماد باد با
 ديدگاهها و زواياى گوناگون بررسى مى كند. سپس، ضمن ارارئأُ تعريفى


آن ها را با نماد بيان مى آنمايدايد.
 معرفى شده است: الهر كاه كلمهاى جز معنى اصلى، نشانه و مظهر معانى ديگر قرار گیريرد به آن نماد گفته مىشود. نماد دار دار دي وسعت معانى است و براى آن مىتوان معانى مانى متعدد
 نسبت به تعاريف ديگَر (تعاريف ادبيات ا ادبيات سوم انسانى) جامعتر و و به مقولئ نماد

 تشخيص آن از استعار ه، مجاز، تمثيل و و كنايه
 سوم انسانى نماد و رمز يكسان تلقى شدهانـاند. در سطور آينده خواهيم ديد كه دايرهٔ معنايى

■ هدف اين مقاله مشخص كردن مرز دقيق نماد با اســتعاره (مصرحـهـ) و ديگَر آرايههاناى همســـان نظير مجاز، تمثيل و كنايه استر استا
 و گَستردهتر است، از زواياى گَوناگون برينى شده اســتـت پس از آن، ضمن ارائهٔ تعريفى كوتاه از آرايههاى همسان، بهطور جداندا جاكانه،
 در نگاه كلى، نماد با استعاره و و مجاز همسان
 گستردگى معنادر نماد از تفاوتهانى محورى و كليدى اين آرايهها به شمار مى آيد. تمار تمثيل
 با نماد، كه در حوزء وارثمهاست، ماست، متمايز استا
 معنايى در كنايه اســـتـ تفاوت نماد و رمز اين اســت كه حوزءٔ معنايى و مفهومى رمز پيحچيدهتر، گستردهتر و اغلب، در برگيرنيهُ موضوعات عرفانى و فلسفى است.

كليدوازهها: نماد، استعاره، مجاز، تمثيل و كنايه

## مقدمه



 اســتـ. در ادبيات فارسى ا و ٪ انســانى) تعريفى از نماد ار ائه شــــــده است است
 و مســتقل را مى طلبد. چها از اين تعاريف

دنيايى و اميال نفسانى است．

 دريابيم اما نماد در معناى خود نيز نيز فهميدي
 آن مستلزم آشــنـنايى با زمينهدهاى فرهنگّى







جلوى آيينه ايستاده ومى گَريد.
 تكر ار و تداوم نماد اســتـتـ هر تصوير ممكنـ اســت يك بار بهصورت اســـتعاره به ذهن برسد اما اكر از جهت ظاهرى و هم از جهت

و ارتباط و شــايد بهطور اتفاقى، به چیيزهانى ديگر اشاره دارند؛ مانند روباه، نماد انسانها حيلهگر و شير، نماد افراد شجاع．

## س．نمادهاى قدســــى و اســـــاطيرى؛


 اشــاره دارند؛ مثلاً صليب نماد مسيحيت و اذان نماد اسلام．

F．F．نمادهـــــاى يادبــــــودى و تلميحى؛
نمادهاى تار يخى و افســـانهاى و اساطيرى؛ مانند سيمرغ كه نماد خداست．

ه．ه．نمادهاى شخصى و خاص؛ نمادها
به يك شـــاعر يا نويسنده اختصاص واص دارند؛
 اســت و »كوزه＂نمـــاد ويزه خيام است． از ميان دستهبندى هاى بالا نـــوع اســتـعارى، تلميحـــى و شـــخصى
 كاربرد بيشـــترى دارند؛ نوع استعارى مانند اپگاو، شير
 گاوه ادبيات سوم انسانى．نوع تلميحى مانند ＂اســيمرغ＂در درس＂سى مرغ و سيمرغ＂
 ماننــــد »خرقـــهـ＂در درس＂ادل مىرود ز
دستم٪ / ادبيات دوم.

استعاره و تفاوت آن با نماد


 اركان تشـــبيه．ســيروس شميسانـاد ادر كتاب
 مى گويد：„اسمبل（نماد）نيز مانند استنار استعاره ذكر مشبدبه و ار ادأ مشبه است؛ منتنها با دو

فرق：
ا．مشبهبه در سمبل（نماد）صريحاً به يك مشبه خاص دلالت ندارد بلكه دلالت آن بر بر چند مشبه نزديكى به هم است؛ مثلاً زندان در شــــر عرفانى نماد تـــنـ و دنيا و تعلقات

نسبتاً ناشناختهاى است كه نمىتوان آنهها



 برداشتهاى انتزاعى و عاطفه فردى محمود فتوحى براى نماد ويزگى هانىاى زير را برمىشمرد：
ا．گنْگى ذاتى؛ نماد بدون قرينه و نشــــانه
اســت．هگَل مى گَويــد：الســمبـل（نماد）




تجربههاى باطنى شخص استى「．


 ． ع．تناقض گويى؛ نماد اتحاد امرى محدود و و نامحدود در يك چییز است كه خود تناقضى بزر گَ است． ه．تأويل یذيرى؛ نماد به دليل گَنگَ و مبهرمه





مىشود：
ــنماد نشانگر كل به وسيلهُ جزء است．

 －براى تأويل نماد بايد از خود نماد شــــروع

كرد．
＿نماد سازماندهندهو وتثبيت كنـندئادراداكات
 نمادها در كتاب 》بلاغت تصوير＂بها انواع زير تقسيممىیشوند：



 نمادهاى شيميايى عناصر در جدول متناوب．

[^0]نمادى كه بدون هييج قرينهاى به جاى يكى
 ناخودآ كاه ايـــن وازه را براى بيان تصورش از يك چچيز، مناسب ديده است. اين واڭه مثل مفهوم خود نيست بلكه با مفهومش وحـو وحدت دارد و از زواياى گوناگون قابل تأويل و تفسير
 مشقهاى شب آسمان را زود خط مى رید و محو مىشد" يكاستعاريارهاست و مشبهبه آن مبارزان و انقلابىها هستند. اين وارْه جانشين
 قرينههاى 》مشق شب" و " آن رادر يك چییز (مبارزان) محصور مى كنـند. از همين روى به تأويل و تفسير نيازى ندارد انـيارد.
 كاويان" در بيت »"تو يك ساعت چو افر آريدون
 روى آرى درفش كاويان بينى" به هيجّوجه


 گستردهاست كه مصاديقش بسيار فراواواناند: رستگارى، كاميابى، نائل شدن به مقام منيع

میشود؛ يعنى
از يكـ وارْه بنا بر
شباهت به وازرانى
ديگَــر در ســـطح زبان
مىرســـيـم. اما نماد با عوالم پننهان جان در ارتباط اســت و مستلزم درك حـا حال و تجربأ شخصى شاعر است. ـ اســتعاره را نمىتوان تأويل كرد: „اساعت
 آشناست/ كه آن ساعت ســرخ از تيشى باز



 و جهان، انســـان و عالم حقايــــق و.... تأويل
 تفاوتهاى اســتعاره و نماد بهطور خلاصه آمده است.「



 وسيع و تأويلهانى متعدد چون: انواع موانع درونى و بيرونى، هواهاى نفســـانى و دنيايـي الـيـي

با توجه به تمايزات گفته شــــده، به بررسى
 درســـى مى یردازيمـما ابتدا بعضى از از نمادها وها و استعارههاى درس »خط خردرشيد" ادبيات يك: وازءٔ »شــبـ" در »شب شبى بى كران بود" نماد دوره ظلم و خفقان و اســتـبداد است؛

ارزش نمودارى هميشـــهـ تكرار شد، به نماد
 تصوير لحظهاى و احساسى است ولى نـى نماد
 پینهان كارى بهكار مى ورود. اســـتعارهآآرٍى از ســـر اختـيار و شور و شادمانگى و ور صرفا برا براى


 بازى با كلمه و كلام است و نما
 تصوير واقعيتهاست. در حقيقت، هر نماد براى خود شخصيتى مستقل دارد و بايد هر بار با نگاهى متفاوت به آن آن نتَريست و و آن را را معنى كرد. دكتر فتوحى در كتاب البار وباغت

 خاص (رمز) را در برمى گيرد:
 شباهت است اما در نماد به دشوارى مى توان ميان دو طرف تشابهى يافت.

 مفاهيمو تصورات است. در شعر مولوى قطره و دريا منشأ انديشهاى هستند و تلقى مولانا از رابطهٔ انسان و اشيا و جهاناناند. ـ تحليل اســتعاره در ســطح زبان متوقف

مى آوريم. ـ ــماد بحث در واڤه است، تمثيل بحث در جملهو كلام.
 ولى مســتعارله در تمثيل خودآكاهاهاسـت
(شميسا، r.7:|ry).
_نماد قلمرو معناييى گستردهو و كاه متناقض
دارد؛ قلمرو معنايیى تمثيل محدود است.
 عوامل قصه در تمثيل از قبل طراحى شدان انداند.
 هيجان بهابازى مى گيردولى تمثيل در سطح عقالى حر كتمىىندي
 شده براى تمثيل، بيشتر دربارئ تمثيله هاى


 باشد و كشف آن احتياج به فعاليت انديشه و تفسير و تخيل داشته باشند، آن را را تمثيل

 ماجراهاى سى مـرغ و سيمرغ در منطقالطير تمثيلى رمزى استر در اينجا بهطور كوتاه درس "اســى مرغ و و ســيمرغ، ادبيات سوم انســنى را از منظر


آن سخن به ميان آمده است.بنابراين، بايسته

 الاصل بر اين اســـت كه فقط مشـــبـبهـهـ ذكر

 كتاب »بلاغت تصوير) آمده است: (اعلماى
 شـــمرده و با تعابير 》"تشبيه تمثيل، تمثيل اتيل نشبيهى، استعارة تمثيليهي و تمثيل، از از آن

 وجه شبه در آن امرى منتنع از امور امور عديده
 در آثار ادبى فارسى، اصطلاح تمثيل اغيلب اغلب همراه با حكايت و قصه آمده است (فتوحى، الما
 شميساو فتوحى تمثيل رابرابر (Allegory) يعنــى تمثل هالى داســـتانى دانســتـهاند. هرحند تمثيل به صورتهاى دياى ديتر (مثل = ضربالمثل، اســــوب معادله = ارسال مثل،




 بهكار میرودو و نشاندهندهُ يكـ طبقه يا يا تيب
 ســمبل (نماد) همراه است؛ يعنى، برخى از واثهمالى جملئ مشبابها ســـمبل معنايى است كه در

 تمثيل در هم مىى آميزد و كاه به جاى هم تلقى مى شوند. فتوحى مى گويد: آمثيل به نماد شـــباهت بيشترى دارد تا به استعاره؛ زيرا در استعاره لفظ بر مبناى تشبياه به جاى لفظ ديكرى مىنشينديند ولى در نماد و تمثيل، الفاظ جانشيّنين مفهوم مىشوند. اســتعاره كوتاه است ولى الى تمثيل مجموعهاى گســـترده و فراهمم آمده
 آشــنايى با تمثيل، تفاوتهاى آن را با نماد

## تفاوت نماد و مجاز

مقصــود از مجاز در اينجا نوع مرســـلـ آن اســتـ مجاز مرسل بدكار رفتن لفظى است است در غير معنى حقيقى، به شر طـ داشتن قرينـ و علاقه (غير مشابهت). براى تشخيص مجاز از نماد كافى است شروط ياد شدي بـه را را در نظر
 بر مبناى قوانين و قواعدى ويرّه، ســــن از از
 از آن ضابطه تخطى كند، ساختمان آن آن به هم مى مريزد، اما در نماد بند و بستى وجنى وجود ندارد.
 كليت، محليت، لازميت و... جايكزين واريارْاى ديگر مىشــــود. اما نماد موقعيتى وواقعيتى جاى موقعيت و واقعيـت ديگّر را مى يكيرد و ونمايندهٔ آن مىشــــود. ديتر تمايزا رات مجاز با نماد اغلب با تفاوتهاى نماد و اســتعاره مشتركاند.
 آتش است/ وقت صبوح مرّده دهد بر نشان

 آسايش است؛ هر چحند مىتوان هر كـدام را بها تنـايیى نوعى مجاز به شـــمار آورد. بـنابراين، داير أشمول مجاز چهون استعاره محدود اساست و ويك وارْه بنابر يكى علاقه، جايكَزين وارثاراى

ديَر مىشود. "خيمهكاه، در شــــر "و بادا تو را با مشام
 بــودن دارد: يكى علاةه (محليت) و ديكرى

قرينه(مشام).
»كمان" در البر تير جورتان ز تحمل سير
 نمىتواند نماد باشد؛ قرينههاى صارفئ "جور
 آليه ما را به مجاز بـــودن اين وارْه رهنمون

میشوند.

## تفاوت نماد با تمثيل

 مسـستقل به تمثيل يرداختهن نشده و وفقط با عناوين ادبيات تمثيلى (ادبيات سوم انسانى:
 (VV


ميان دو يا چند كس كه ديگَرى بر آن آگاه


 فارسى چون نمود، نمون، نمودگار، و اخيرا نماد به ســـبـب عدم رســــيايى آنهــــــا در باز
 رمز (ســمبل) پرهيز مىكنيم؟ (همان: 7). پورنامداريان بر اين باور است كه رمي رمز با تمام



 مفهوم رمز را ندارد، اخيراً برابر فارســــــــــــر رمز



 آنها داشتن معلومات و اطلاعات گسترده دربارئ عرفان و فلســـفـه است. پورنامداريان مى گويد: „رمز جدا از مفير مفهوم گستردهٔ خود، معنى خاصى نيز در پيوند با با احوال و عوالم


 تجربه از طريق حواس، كه به چیيزى از جهان
 مفهوم مستقيم و متعارف خود اشاره كند؛ به شرط آنكه اين اشاره مبتنتى بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نيز يكانه مفهوم قطعى و مسلم آن تلقى نتَردده (همان: بّب). رمز در تقابل با نماد بازتاب تاب معرفت وجا



 و نماد را مىىآوريهم و تمايزهانى آن آنها را هم بـا به اختصار بيان مى كنيه.

 تكـمفهومى است ولى نماد مفاهيم زيادى
 ـ مفهوم كنايه بيرون متــن با با درون متـن يكسان است ولى معنا و مفهوم واقعى نماد در درون همان متن مشخص است. بهطور كلى و خلاصه مىتونوان كفت كنايه



 معناى مجازى نيز همان مقصود مورد نظر
 مجازى نماد برحســب ميزان شعور و نوع تجربهها و دانش شـــخص ير يا موافق با آن آنها
 . ${ }^{( }$.
در مصراع لامردى به مردى دشنه بر بيداد

 مانند نماد در حين ارادهٔ لازم معنى اصلى، خود 》 ادشنه بر بيداد بسته" را را نيز مىتوتوان اراده كــرد ولى فضاى بســــتأ معنايـى آن آن و
 كنايه را از نماد متمايز مى كند.

رمز يا نماد؟
در كتابهاى درســــــى رمز و ونماد يكسان تلقى شدهاند (ادبيات سوم انسانى: 1l^). در اين پ夫وهش نيز هرجا سخن از نماد اد به ميان آورديم، توسّعا رمز را هم اهم منظور نظر

 فرهنگ دهخدا ا>اشاره كردن به لب يا ابرو يا به چشم״ معنا شده است. پورنامداريان
 كه از آن مطلبى درك شــــود، چيز نهفته

تمثيل بررسى مى كنيهم. صورت تمثيل:"هֶرندگَانـــى مى خوراهند به به





 معناو مفهوم تمثيل: "احكايت مردمى است
 سر مى پرورانند. ابتدا توصيفات خداوند را از از



 ديدار حق مىشوند، برخى قادر بـد انه ادامئ رأ راه نمىشوند و تنها تعدادى اندى كه ديا دست از جان شستهاند و سختى هانى راه را با به عشق ديدار حق به جان خريدهاند، موفق به وصال جانانمىشوند. تمثيل بالا از چندين نماد تشكيل شده كه هركدام نموهار يك تيپ و شخصيت است
 جداگاًنه، ما را به فكر و مقصود كلى حكـي حكايت سوق نمىدهد. چها بسا تمثيل پرداز نيز اين
 آنها را براى بيان يكى مقصود كلى كنار هم

آورده است.

## تفاوت نماد و كنايه






 مى توان معنـــاى ظاهرى و اصلى را را نيز ار اراده








## نماد






 كلام نــــارد. اما تفاوتهاى آن آن با نماد: _ كـنايه به شكل عبارت و جمله مى آيد، نماد در قالب لفظ و و واره.
 است و لازمئ آن است ولى نمادي، تصويرى اســت كه آزادانه عمل

در نماد و تمثيل الفاظ جانشـــين مفهوم


 زيرا مســتعارله در آن مربوط به خودآيآكاه
 لحاظ نامحدود بودن قلمرو و ار تباطشـنــانـان با ناخودآكاه، به نماد نزديكـانديند
 صورت ظاهر آن را هم مىتوان آن ارادن اده كرد
 كنايه است. كنايه به مفهوم خود پیيوسته اســت؛ در حالى كه نمــــاد داراى مفاهيم گَسترده و آزادانه است

 پیپییدهتر خود، در پیيوند با عوالم خارج از تجارب حسى، معناى خاصترى مى يابد. بنابراين، قلمرو رمز اغين اغلب نمادهايــى را در برمى گيـــــرد كه
 فلســفـه مربوط مى شــــود و كهن الگَوهــا و صورتهــــاى مثالـــى را متجلى مىسازد.

است؛ در نماد، تصوير كليت مدنظر است ولى در اســـتعاره جزئيت؛ نهانسازى در در


 مى گرايد و رنگَ مى بازدن.


 ديگر مىشــــود، به واسطئ يكى از علا علاقهها
 جاى موقعيت و واقعيت ديگَر را مى گيردن. تمثيل به نماد شباهت بيشترى دارد تا تا به استعاره؛ يعنى خلاف استعاره كه لفظى بـي بر بـي مبناى تشبيه جاى لفظ ديگرى مىنشينـيند،

با نتاهى مقايسهاى به نمادها و رمزه
 بودن نمادها به خوبى هويداست. برقرارى
 معناى آن (كمال و عروج) در مقايســـــه با با مفهــوم رمز »لب" و معنـــاى آلـ آن (كلام و
 سادهتر اســت. فهمم معناى رمز "جام" (شما و مقصــود آن (تجليات انــوار حق) (همان:
 عرفـــان و ادبيات عرفانــــى دارد ولى ذهن از نمادهاى ״'نيل، خورشـــيـيد، نور، فانوس

 بى آلايشى، عقل و فجهم، افراد بزر گیمنش و ايثارگر) آسانتر رهنمون مىشود.

> نتيـجدگيرى




 معنـــاى آشــكار خـــون را نيز


 نام برد. نمادها را به انواع قراردا
 قدســى و اســـاطيرى (صليــبـب و اذان)، تلميحى (سيمرغ) و شخصى و خاص (رند (رن

 شخصى نمود بيشترى دارند. مههمتريـــن تمايــــز نماد با اســــتـعاره اين اسـت كه در نماد، مشبدبه دلالت بر چنـد مشـــبه مى كند، بدون قر ينـأه صارفه. ديگر
تفاوتها:

 ميان نماد و معناى آن؛ نماد


 اســتعاره ميان مشبهبه و مشبه پیيوستگى آلـى


[^0]:    「．ب．نمادهاى استعارى؛ دلالتگر يكـمفهوم
    خاص و طبيعى هستند و به علت همربستگى

