دكتر رقيه مقدم
دكتر حسن ابراهيمزاد
كارشناسان و سرگروههاى زبان و ادب فارسى آذربايجان غربى
 خودارزيابى سه در قلمرو فكرى، بيتى از حافظ آمي آمده است كه دير در آن
 سخن خود را يوشيده بيان كرده است: راستى خاتم فيروزه بواسحاقى خوش درخشيد ولى دولت مستعجل بور بود
 مبارزالدين كرفتار مى شود، با الرائه اين دليل كه فيرورزة بوا بواسحاقى،


 جا آورده و همه راه كَريزى براى خـى خود بَّذارد.
 كَت: »رو صبح آى، قاضى نيمهشب بيدار نيست" ص 19 فارسى درس دي دوم بيدار ايهـــام دارد؛ يكى در معنى 》هوشـــيار " و ديترى در دمعنى "كسى كه خواب نيست". زاهد ظاهرير ست از حال ما آثاه نيست

 در حق ايهام دارد؛ يكى در معنى "(در مورد ماءّ و ديخرى "در مورد خداى ماء معنى مى شود

 ايهام رازير مجموعئ آن قرار داد.

ايريام تناسب
در ايهام تناسب كلمهالى در شعر يا نثر به كار مىرود و معنى دور
 دربارة ايهام تناسـب مىنويسد: الآن اســت كه الفاظ جمله در آن

جا ايهام يكى از شـــرَردهاى زيباى زبانى در ادبيات اســت كه در در آن

 اركان جمله معانى مختلفى را به ذهن خواننده متبادر مى كند. در در اين مقاله ســـى شده است است كه انواع مختلف ايهام تناسب در كتابـ

فارسىّ
كليدواثهها: اييهام، تناسب، ترادف، تبادر، تضاد، استخدام

مقدمه:

 تعريف وطواط هم در حدائق السحراز ايهيام، بيشتر بير به تعريف ايريام


 صناعات ادبى خ خود دربارة ايهيام، ايهام تناســبـ و استخدام سخن

كفت.
ك

 ذهن تداعى كند؛ در حالى كه در ظاهر كلام فقط يك وارّه يا يا عبارت





 بيت عوض مىشود.

 محسوب مىشود. هر شاعرى كه به هر دليلى صراحت لهـي لهجه نداشته،

ای مهر بانتر از برگى در بوسههای باران


 كلمات بيت،＂حشمه＂را را به ياد مىآورد． همه از بهر تو سر كَشته و فر مانبر شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبرى
 متبادر مىكند كه با（فر مانبردار « تناسب دارد يك قصه بيش نيست غيّ عـم عشق و و اين عجب كز هر زبان كه می شنوم نامكرر است





وجه خدا اگر شودت منظر نظر زين يس شكى نماند كه صاحبخر （صّ（صّ فارسى）





r．ايهام تضاد： اگر كلمه داراى دو معنى باشد كه در معنى دور خود دود با ساير كاي كلمات


 فعلا مقصود نيست، با معناى لفظ ديتر متضاد باشده（ حسنزاده، شریז（：اء）．

## در نيابد حال پخته هيج خام پی سخن كوتاه بايد، والسلام

صصף
با كلمهٔ پخته در بيت تضاد دارد.

F．F．ايهام استخدام： عبارت از آن اسـت كه واثماى را ادر نظم و ونثر به كار ببرند كه دو ور





 معنى مىشود؛ هر چند قسمتى از تالاش شاءر ضايع مى ریردد، ولى

معنى كه مراد كوينده است با يكديكر متناسب نباشد اما در معنى
 مانند：
＂لب و دندان سنايى همه توحيد تو گَويد مَكر از آتش دوزخ بوَّدَش روى رهايى （سنايی، ستايش ص 10 ）

 همحچنين در معنى فلز با آتش ايهام تناسب دارد．

كر در سرت هواى وصال است حا دافظا بايد كه خاك در درَه اهل هنر شوى

 اينكه يكى از عناصر اربعه است، ايهام تناسب دارد．

## ا．ايـهام ترادف يا تر جمه：









ترادف از إيهام تناسب هنرىتر استر استي
با محتسبم عيب مكَوييد كه او نيز پیيوسته چو ما حار طلب عيش مدام
（ص آ بخ بخش خودارزي يابى قلمرو ادبى）




مشاهدهمى كنيم：
روستايى كه با صدرش، با سينهاش
از شرافت خاك و كر امت انسان بودن بان دفا باع كرد

هم اييهام ترجمه مىى سازند．
r．r．ايهام تبادر




 با ساير كلمات متن، به ذهن میى آور دو ويادآر وراثه يا يا تركيب يا يا بيتى
 ．（1ヶ0：1ヶへの

نتيجهـ گيرى



 ايهام تناسب نمونههايى وجود دارد.





 عج اول. تمران: احرار.


در استخدام بايد همزمان، معانى مختلف كلمه در بيت لحاظ شود



ذكر مىشود، بهنظر مى رسد كه جما جملات منطقى نيستند.




(ص ها افارسى س ستايش).
ه. ايهام كنايى:




 گَفت آكَه نيستى كز سر در افتادت كلاه كَفت در سر عقل بايد، بـى كلاهى عـى عار نيست
(ص 19 فارسى

 مى مكاشد.
يكى دم غريق بحر خدا شو گَمان مبر كز آب هفت بحر به يكى موى تَر شوى
(ص
كه در اينجا »تر شدن" به معنى


تا كيمياى عشق بيابى و زر شوى
(ص (ر

تناسب دارد و در معنى كنايى، مقام بلند يافتن است.
9. ايهام ساختارى:


 هرگز دلم براى كم و بيش غم
آرى نداشت غمر كه غم بم بيش و كم كم ند
ص صV


و كم ندارد. با گَذاشتن وير گول بعد از غم دوم در در مصراع دوم معنى
متفاوت مىشود.

