بسمه تعالی

**جزوه مجاز**

مجاز کاربرد واژه در معنای غیرحقیقی آن است.

دریافت معنی بر اساس علاقه یا پیوند بین آن دو است و همچنین لازمه است قرینه ای در کلام باشد تا معنی دریافت شود.

علاقه؛ رابطه بین معنای واقعی و معنای مجازی واژه وجود دارد و قرینه نشانه ای در کلام است که ذهن را از معنای حقیقی به سمت معنای مجازی متمایل میکند. علاقه مجوز ما برای استفاده از مجاز است.

**علاقه کل به جز:**

دست در حلقه آن زلف دو تا نتوان زد/ تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

منظور از دست انگشت است

**علاقه جز به کل:**

ز مادر همه مرگ را زاده ایم/ که بی کام گردن بدو داده ایم

منظور از گردن کل وجود است

**علاقه حال و محل(محلیه):**

شهری به تیغ غمزه خونخوار و لعل لب/ مجروح میکنی و نمک میپراکنی

منظور از شهر مردم شهر است.

**علاقه لازمیه:** چیزی به دلیل همراهی همیشگی با چیز دیگر به جای او به کار میرود.

ماه دشت لاله ها را روشن کرده بود.

منظور از ماه نور ماه است.
خون او مباح شد.

خون مجاز از کشتن

**علاقه سببیه**: سبب چیزی جایگزین آن شود.

بر صفرای خویش برنیامدم

صفرا سبب عصبانیت است.

از زندگی سیر شدم.

سیری سبب بی میلی ست.

دیدم که نفسم در نمیگیرد.

نفس مجاز از سخن

**علاقه جنس:**

بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ

منظور از آهن تیشه ای از جنس آهن است.

**علاقه آلیه:**

مثل به کار بردن زبان به جای سخن

**علاقه شباهت:**

چو بگویی بفشانی گهر از حقه لعل/ چو بخندی بنمایی ز شکر مروارید

**مجاز و کنایه**

مجاز و کنایه هردو معنی غیرحقیقی و غیرواقعی دارند اما؛

مجاز اصولا یک کلمه است، اما در کنایه ما با یک عبارت یا ترکیبی از واژه‌ها سر و کار داریم. در اصل اگر فعل مرکب باشد کنایه می‌شود.

و دیگر اینکه، در مجاز فقط معنی مجازی و غیرحقیقی واژه مورد نظر است. اما در کنایه معنای ظاهری ترکیب یا عبارت هم می‌تواند مورد قبول باشد.

زبان دَرکش ای مرد بسیاردان.

زبان مجاز از سخن

زبان در کشیدن کنایه از سکوت کردن.

**مجاز و استعاره**

دلیل شباهت **مجاز** و استعاره به یکدیگر این است که در هردو آرایه یک کلمه در معنای غیرحقیقی و مجازی خودش به کار می رود**.**  از این روی هر استعاره نوعی مجاز است. اما هر مجازی استعاره نیست.

**در مجاز،** بین واژه‌ به کار رفته و معنای مجازی‌اش تشبیه و شباهتی وجود ندارد و از علاقه و قرینه به عنوان یک دلیل برای ایجاد این ارتباط استفاده می‌شود. در اصل کلمه‌ای که به جای کلمه دیگر می‌آید دلیل و جزئی از آن است.

اما **در استعاره،** بین واژه‌ای که به کار رفته و معنای استعاری آن، تشبیه وجود دارد. اما در استعاره کلمه‌ای که به جای کلمه دیگر می‌آید فقط شبیه آن است.