(1) كذاريم ميان هيج كسى ازبيغامبران او اوري وكفتند شنيديم و فرمانبردارى كرديم
 ماوبسوى تواست باز كشت (Y^0) . خدا واجب نمى كند برهيجّ كس الامقدار طاقت او مراوراست آنچه عمل كرد و و بروى باشد آنجه كناه كرد كفتند ای ای ثرورد گار مابعقوبت مخير مارا ا گر فراموش كنيم يا خطاكنيم ایى يرورد ماومنه برسرمابار كران چنانكه نهادى آنرا بركسانيكه پيش ازمابودند ای پرورد كار
 و در كذرازما وبيامرزمارا وبه بخشاى مار مارا
 كافران (YیT)

OT,
 بنام خداى بخشاينده مهربان آلَّمّ (1) .
خدا آن ذات است كه نيست هيَج معبود برحقى مگر اوزندهُ تدبير كنندهُ عالم است

فرود آورد برتو كتاب را براستى باور
 |آورد تورات و انجيل را (r) .

## 










(9)


يعنى بعض را معتقد و بعض رامنكرنمى باشيم

بيش ازين براى راه نمودن بمردمان و ور أو فرود آورد قرآن را هرآئينه كسانيكه كافر شدند بآيات خدا ورا ايشانراست عرا عذا سخت وخدا غالب صاحب انتقام است

هر آينّه بر خدا پوشيده نمى شود خییى در زمين ونه در آسمان (0) او آنست كه صورت مى بندد شمارا در ارحام چنانجه خواهد نيست هيَ هيج معبود برحق بجز اوغالب استوار كاراست

او آنست كه فرود آورد برتو كتاب بعضى ازآن آيت هاى واضح است آنجمله اصل كتاب است وبعضى ديگر محتمل معانى باهم مشتبه پس اماكسانيكه دردل ايشان كجى است پيروى مى كنند آنر ا كه متشابه است ازآن كتاب براى طلب فتنه وطلب تأويل آن ونميداند مراد آن را مگر خدا و و الـو ثابت قدمان در علم مى گويند ايمان آورديم باين متشابه اين همه از نزدِ پرورد گار ماست و پندپذير نمى شوند
 مى كويند ای پرورد گار ماكـج مكن دلها دلها
 براى مازنزد خود رار رحمت هر ائينه توئى عطا كننده (^)

ای پرورد كارمـا هرآئينـه توجمـع كنـنده مردمانى درآن روز كه هيج شك نيست
 حَآيِّا




مُوَأَنِ




© ©

(حَشْةُ


درآن هر آئينه خدا خلاف نميكند وعده
(q) 1,

هر آئينه آنانكه كافر شدند دفع نكند ازايشان اموال ايشان ونه اولاد ايشان النا عذاب خداى تعالى خيزى را وايشانند

حال ايشان مانند حال آل فرعون الـ است وآنانكه بيش ازايشان بودند دروغ دانـئ داشتند
 كناهان ايشان وخدا سخت عقوبت است

بگو كافران را كه مغلوب خواهيد شد وبرانگيخته خواهيد شد بسوى دوزخ

بتحقيق هست شمارا نشانه درآن دو قوم
 در راه خدا و كروهِ ديگر كافر بودند ديدند مسلمانان آن كافران ران را دو برابر
 نصرت خود هركرا خواهو اهد هر آئينه درين واقعه بندى هست خداوندانِ بصيرت را را

آراسته كرده شده است براى مرای مردمان دوستى آرزوهاى نفس اززنان ور ور فرزندان
 واسبانِ نشانمند ساخته وچهار چايان

الِّْيُحَادَهْ














وزراعت، اين ست بهره زند گانى دنيا و نزدِخداست باز گشتِ نيك (؟ ا ) . بگو (اى محمد) آيا خبر دهم شمارا بآنحّه بهتر است ازين مرمتقيان را باشد نزد يرورد گار ايشان بوستان ها مى رود از از زيرآن جويها جاويد باشند گان درآن ور ور باشند زنانِ چاكيزه وباشند خوشند خدا و خدابيناست به بند كان (10) . آنانكه مى گويند اى پيرورد گارما هرآئينه مايمان آورديم پس بيامرزمارا گناهان ماو نگاهدار مارااز عذاب آتش (T ا شكيبايان وراست كويان وفرمانبرداران وخرج كنندگان و آمرزش خواهند گان دراوقات سحر (IV)
كواهى (1) دادخدا (Y) (Y) آنكه نيست هيج معبود برحقى مغراو و گواهى دادند فرشتگان و خداوندانِ دانش درآن حال كه خداتدبير كنندهُ عالم ست بعدل، ، نيست هيج معبود برحقى مگر او غالب استوار كار است (1^) هر آئنه دين معتبر نزد خدا اسلام اختلاف نه كردند (يعنى درقبول اسلام)


On我


تَنَابَالِّارِّرَّهَ





 مترجم گويد ازينجا خداى تعالى شروع مى فرمايد درمناظره اهل كتابين و ردّ شبهات ايششان و تعداد تحريفات ايشان واين قصه ممتداست تاقوله واذغدوت من اهلك

اهل كتاب مكر بعد ازآنكه آمد بايشان
 وهر كه كافر باشد بآيت هاى خدا
 (19)
 بكومنقاد ساختم روى خير خود را برا براى خدا وهر كه بيروى من كرد نيز منقادساخت وبكو باهل كتاب وبنا وبناخوانديند كان آيا اسلام آورديد بس اكر اساريام آوردند بها با
 جزاين نيست كه برتوست پيغام رسانيدن

هر آينه كسانيكه كافر مى شوند باند بآيتهاى خدا ومى كشند بيغانمبران ران را بناحق ومىیشند آنان را كه بعدل مىفرمايند ازمردمان بس خبرده ايشانرا بعذاب درد دهنده (Y) .

اين كروه آند كه نابود شد ايشان در دنيا و آخرت ونيست اينـ ايشان ران را يارى دهنده (YY)
 ازعلم كتاب خوانده مى شوند بـد بـوى كتاب خدا تاحكم كند ميان ايشان بس رومـى كرداند كروهى از ايشان اعراض كنان (Y)

الُِسْتَا












اين بسبب آنست كه ايشان كفتند هركز نرسد بما آتش دوزخ مـر مر روزى شمرده شده و فريفت ايشان را دا در دين

 ايشان را در روزى كه هيجّ شك نيست درآن و تمام داده شود هر شخر شـصى را جزاء آنجه عمل كرده و و ايشان ستم كرده نشوند (Y (Y) .

 بادشاهى ازهر كه خوراهـى خراهى و ارجمند مى سازى هركرا انواهى

 درمى آرى شب را را در روز ودرئى رمى آرى روزرا در شب و بيرون می آرى زی زنده را را را را از مرده و بيرون مى آرى مرده را را از زنده


بايدكه دوست نگيرند مسلمانان كافـران ان ران را

 شـرايشــان كنــد بنـوعى ازحــذر كـردن

(1) كَ




(1) الَّكَ

צُوْ






وبرحذر میدارد شمارا خدا از خود و
بسوى خدا باز گشت است (YN) . بحوا گر پنهان كنيد آنجه درسينه هالى شماست يا آشكار كنيدش مى داندآن را خدا و ميداند آنجه در آسمان هاست و
 تواناست (Yq) .
آن روزيكه حاضر يابد هر كس آنحه عمل كرده است از نيكى وآنجه كرده است ازبدى دوست داردكه كاش بود ودى دري درميان

 خدا بسيار مهربان است بربند كان ( •ب) . (اى محمد) بغو ا گر دوست مى داريد خدارا پس پیروى من كنيد تا دوست دارد شمارا خدا وبيامرزدشمارا كناهان شماو خدا آمرزندهُ مهربان است (I)
 ا گر روگر دانند پس هر آئينه خدا دوست

هر آئينه خدا بر گزيد آدر را را را و و نوح را را و آل ابراهيم را و آل عمران را برعالمهـها (
درحالتيكه اين جماعت نسلى بودند




يَرْمَ



## 





الُْلَبِيْنِ


مترجم گويد كه نصارىن باحضرت پيغامبر صلى الله عليه وسلم درباب عيسن
 آيتهانصارى را بمباهله دعوت كردند همه عاجز شده جزيه قـو قبول نمودند .

بعضـى آن پيـدا شــده ازبعضـى و خــدا شنو ایى دانا است (؟ آنگاه كه گفت زن عمران ای پرورد كار من هر آئينه من نياز تو كردم آنجه درشكم من است آزاد كرده(1) پس قبول

 من هر آئينه زادم اين را را دختر اينر وخد داناست بآنحچه وى بزاد ونيست پسر مانند دختر (Y) و هر آئينه ناميدم اورا مريم و هر آئينه من دريناه تو
 ملعون (†)
چس قبول كرد مريم را پپورد گار اوبه قبول نيك وپاليده ساخت اورا چاليدن نيك وخبر گير ساخت بروى زكريا را

 ای مريم ازكجاست ترااين روزى گفت اوواز نزدِ خداست هر آئينه خدا مىدهر روزى هركرا مى خواهد بـى شمار (YV) .

آن وقت طلب كرد زكريازير




## 









.يعنى ازخدمت والدين معاف داشته
يعنى دختر خلدمت بيت المقدس رانمى شايد . يعنى ميوه́ زمستان درتابستان وميوهُ تابستان در زمستان

خودنسـل بـاك هـر آثينـه تو شنـواى دعائى (ب) .
پس ندا كردند اورا فرشتگان واريا واوايستاده

 باوردارنده كلمه ازجانب خدا

 مى شود براى من فرزند
 همحنين خدا ميكند آنجه مى خواهنا ( $(6$.
كفت ای بِرورد
 سخن نه توانى كفت بامردمان سه سه روزمغر

 وآنگاه كه كفتند فرشتگان ان ای مريم هر هر آئينه خدا بر كزيد يدترا وباك سانكا ساخت ترا وبر كزيدترا برزنان عالمها (گ) (گ) .
 خودرا وسجده كن ونمازيكذار بانماز كذاران (ז)
 وحى مي كنيم آنرا بسوى تو وتو نبودى

## 

 |



 (10)




ذلِلَكِمْ
يعنى نشانی عيسى راباور دارد .

نزد آن قوم چجون مى انداختند قلمهاى خويش را(1) تاكدام كس از ايشان خبر كير مريم شود و نبودى نزد ايشان آنگاه
 آنگاه كه گفتند فرشتگان ای مريم هر آئينه خدابشارت مى دهدترابه كلمه ای از جانب خود كه نام اومسيح عيسين چسر مريم است باآبرو دردنيا و آخرت مقرّبان بارگاه حضرت عزت است(0 ع ؟ ) . وسخن گويد به مردمان در كهواره ووقت
كهن سالى وباشد از شائستگان (7 ع ع) .
 فرزند ودست نرسانيده است بمن هير آدمى فرمود همـجنين خدا رِيدا ميكند
 كارى پس جزاين نيست كه ميگويد اورا كه بشويس ميشود (६V) وبشارت دادكه مى آموزد اورا خدا كتاب و دانش وتورات و انجيل را (£ (٪)
 اسرائيل باين دعوى كه آورده ام بيش شمانشانه ای ازيرورد كار شما شا

 ثرنده ای به حكم خدا خدا وبه مى كنم كور مـادرزاد را ويـرص دارصا (يعنى بيسى
















يعنى قرعه مى انداختند .

را) وزنده مى سازم مُرد كان رابه حكم خدا وخبر مى دهم شمار ار بآنجه ميخوريد



 است از تورات و آمده ام تاحالال گردانم براى شما بعض انْجه حرام شده برد بود برشما وآوردم نزد شمانشانه از يرورود كار شما پِ بتر سيد ازخدا و فرمان من بريد(0.0)


سّر آنگاه كه دريافت عيسئ ازقوم خود كفررا كفت كيستند يارى دهند كان من بسوى خدا كفتند حواريان مائيم يارى دهند كان خدا ايمان آورديم به خدا ويا وكواه باش كه ما فرمانبرداريم (Or) ای پیرورد كار ما ايمان آورديم بآنحه فرود
 بنويس ماراباشاهدان(r) (r) (r) نتشه كشيدند و خداوند هارند جاره جوئى كرد


F




(6) كَ




القصه اين بشارت درحق عيسى عليه السلام متحقق شد و يهود را بدين

$$
\begin{align*}
& \text { خوددعوت نمود الين }  \tag{1}\\
& \text { يعنى درزمرة شههاء كه اكمل امت اند والله اعلم }  \tag{Y}\\
& \text { يعنى بآن كافران . } \tag{r}
\end{align*}
$$

است (0\&) .
آنگاه كه كفت خدالاى عيسئ هر آينينه من بركيرنده توآم(1) وبردارنده توام بسوى
 كسانيكه كافرشدند و كردرانندهُ تابعان توام بالاى كافران(r) تاروزقيامت بازيسوى من است باز كشت شما جس داورى مى كنم ميان شما درآنحه اختلاف مى كرديد اندرآن (00)
اماكافران يس عذاب كنم ايشان ردن ران را به عذاب سخت دردنيا و آخرت ونيست الران ايشان را يارى دهنده (07) .
 كارهاى شائسته يָس تمام دهد خـد ايشانرا مزدايشان وخدا مائها دوست نمى دارد (ov) ظالمان را
اين رامى خوانيم (يا محمد) برتو كه ازآيتها و كتاب حكيم است (O1) .
 آدم است آفريد اور الازخاك باز كفت اورا

 توپس مباش ازشك آرند كان (•7) .
| پس هركه مكابره كند باتودرباره عيسى'













(1) (1) يعنى ازين جهان
. يعنى غالب بر ايشان (Y)
. يعنى انسان شد (Y)

بعـد ازآنحــه آمــد بتـو از دانـش پـس
 فرزندانِ شمارا وزنانِ خودرا ورا و زنانِ شمارا وذات هاى خودرا شمارا چس همه بزارى دعا كنيم چس لعنت خدا گوئيم بردروغگويان (ا7 ) . هر آئينه اين ست خبرراست و نيست هيج معبود برحقى بجز خخدا وهر آئينه خدا غالب استوار كاراست (TY) . پس اگر روگردانيدند پس خدا داناست به تباه كاران (س7) بغواى اهل كتاب بيائيد بسوى سخنى مسلّم ميان ما وشما كه نه پرستيم بجز خدا و شريك نسازيم باوى هیيزى ديگررا و يروردكار نگيردبعض ازما بعض ديگررا بجز خدا پس ا گر روى گردانيدند بس بگوئيد كه كواه باشيد ما مسلمانيم ( (7) . ای اهل كتاب حرامكابره مى كنيد درباره ابراهيم (1) وفرود آورده نه شده است تورات و انجيل مگر بعد ابراهيم آيا نمى نهميد (70) T كاه شويد شما ای قوم مكابره كرديد
 خرامكابره مى كنيد در آنحه شمارا بوى دانـش نيسـت و خــدامـى دانــد وشمـا

















يعنى بعض كفتند يهودى بود و بعض كفتند نصرانى بود .
نمىدانيل(1) (7 7) .

نه بود ابراهيم يهودى ونه نصرانى وليكن
 آرند هر آئينه نزديك ترين مردم بابراهيم آن كسان بودند كه بيروى او كردند يرن يعنى درزمان اوواين بيغامبرو مومنان وخديا كارساز مومنان است (7^) . آرزو كردند طائفه ایى ازاهل كتاب كه گمر اه سازند شمارا و گـمراه نمى سازند مغر خويشتن را واكاه نيستند (79) ای اهل كتاب جر اكافرمى شويد بآيتهاى خدا حال آنكه خود شما گواهى ميدهيد . (V•)

ای اهل كتاب خحرا خلط مى كنيد حق را را به باطل وهرا مییوشيد حق را و حال آنكه شما ميدانيد (VI) و كتنند گروهى ازاهل كتاب(r) ايمان آريدبآنجه فرود آورده شده است بر مسلمانان اول روز وانكار كنيد آخرآن روز تاشايد كه مسلمانان بر گردند (گ) (VY)








> تَيُّهُمُوُنَ




يعنى درمسائل منصوصه درتورات اختلاف كرديد تاجه رسد بغير منصوصه .
جنابت غسل كند حاصل آنكه نام كسى بُوَد كه بشريعت ابراهيمى متدين باشد .
يعنى بايكديگر
يعنى درشك افتند .

ومنقاد مشويد مگر كسى را كه بيروى دين شماكند بگو (يامحمد) هر أئينه هدايت،هدايت خدا اسن كار كفتند باور مكنيد آنكه داده شود كسى مانند آنحه داده شده ايد شما، يا گروهى الزار الز دهند
 بدست خدا ست مى دهدآن را بهر كه خواهد و خدا فراخ نعمتِ داناست (VY) .
 هركراخواهد و خدا صاحبِ فضلِ عظيم است (V\&)

وازاهل كتاب كسى هست كه ا كر امين دارى اورا بخــزانـه بــازدهــداو را بتـو وازايشان كسى هست كه ا گر امين دارى اورا بيك دينار بازندهد آنرابتو مـر تـاوقتيكـه بـاشـى بـرسـراوايستـاده وايـن خيانت بسبب آنست كه كفتند نيست
 ودروغ مى گويند برخداوحال آنكه ايشان (اين را) ميدانند (Vo) آرى هر كه وفاكند بعهدخود ويرهيز گارى
 . (V7) (
هر آينيه كسانيكه مى ستانند عوض بيمانى كه باخدا بستند و عوض سو كـندان خويش بهاى اندك را آن كروه هيج نصيب
 اَنْ








وَ مُوْيِلَكْوْتَ




نيســت ايشــان را درآخـرت وسخــنـن نگويدبايشان خدا ونـان ارناه نه كند بسوى



 كتاب تا كمان كنيد كه آن ازكتابيست ونيست آن ازكتاب(1) ومى كويند كه اين اين ازنزد خدا ست ورينـي ونيست آن ازنزد خدا دروغ مـى كـوينـد بـرخــدا وحـال آنكـه |ايشان(اين را) ميدانند (VA) .
سزاوار نيست هيِّج آدمى را كه عطا كـي اوراخدا كتاب و علم و نبوا بـو باز بغويد به مردمان بند كان شويد مرا بـا بدون

 و خواندن آن (Vq) .
وسزاوار نيست كريّ كه فرمايدشمارارا كه برورد آيا بكفر مىفرمايد شمارارا بعد ازآنكه

 بيغامبران راكه آنحه دادم شمارا ازكتا وعلم بازبيايد به شما بيغا بيغامبرى باور كندهُ آنحه باشماست البته ايمان آريد باو

 وَ


.

 تَتْرُّوْنَ



 كَ

$$
\begin{align*}
& \text { يعنى به تكلف ازخودجيزى نوشته در كتاب غلط ساخته مى خوانند . }  \tag{1}\\
& \text { يعنى مرشد خلق شويد } \tag{r}
\end{align*}
$$

والبته يارى دهيد اورا، فرمود خدا آيا اقرار كرديد و گرفتيد براين كار عهد مرا(1) كفتند اقرار كرديم فرمود
 پس هر كه بر گردد بعد ازين پس آن گروه ايشانند بدكاران (AY) آياين كافران غير دين خدا مىطلبند و خدارا منقاد شده اند آنانكه درآسمان ها و زمين اند بخوشى يا نا خوشى وبـي
 شده است برماو بآنحچه فرود آورده شده
 يعقوب و نبير گان وى و آنحه داده شد موسى' و عيسى' و بيغامبران را از از يرورد ايشان فرق نمى گذاريم ميان هيّج يك ان از
 وهر كه طلب كند غير اسلام دينى ديگررا
 واودر آخرت از زيان كاران است (^) . چگگونه راه نمايد خدا گروه روانى را كه كافرشدند بعد از اسلام خود و بعد از از اينكه گواهى دادند كه پِيغمبر برحق است وبعد ازآنكه آمدبايشان حجت، وراندر وخدا راه نمىنمايد گروه ستم گاران را (ی) .

园


## 

## 



## 









يعنى بريكديگر

اين كروه سزاى ايشان آنست كه باشد برايشان نفرين خدا و فرشتگان و و مردمان ههمُ ايشان (AV) .

جاويدان درآن لعنت، سبك كرده نه شود ازايشان عذاب ونه ايشان مهلت دادن شوند (ی) .
الآّآنانكه توبه كردند بعد ازين ونيك نمودند پָ هر آئينه خدا آمرزندهُ مهربان است (19) .
هر آئينه كسانيكه كافر شدند بعد از اسلام خويش باز زيادتى كردند دردند دركنر هركز . قبول كرده نشود توبه ايشان و آن كروره ايشانند كمراهان (• (9)
 هركز قبول كرده نخواهد شدا شدازهيجّ يك

 عذاب درددهنده و نيست ايشان را هيج يارى دهنده(91)
هرززنيابيد نيكوكارى را تآآنكه خرج كنيد
 خرج كنيد يس بدرستيكه خدا بوى داناست (9)
 آنجه حرام كرده بود يعقوب برخويشتن
 بِّوبياريد تورات را سِ بخوانيدآن را

## ,

〒وا

(1.








كُقْ



اگر هستيد راست گوى(1) (4ra) . چس هركه دروغ بندد بر خدا بدا بعد ازين
 بگوراست كفت خدا پس بیروى كنيد ملت ابراهيم را حنيفى كيش شده ونه بود ازمشر كان (90) هر آئنه اول خانه ای كه مقر ركرده شدبراى مردمان آن ست كه درمكه است بر بركت

داده شده و هدايت مرمردمان را (97) درآن خانه نشانه هاى روشن است ازآن جمله جاى ايستادن ابراهيم (Y) وهر كه درآيد آنجاايمن بود وحق خد برمردمان حج خارين رانه كعبه هركه توانانئى دارد رفتن بسوى آن ازجهت اسباب راه وهر كه كافرشود پس هر آئينه خدا بی نياز است ازعالم ها (qV) اسا بگواى اهل كتاب هرا كافر مى شويد بآياتِ خدا وخدا حاضر است برآنجه مى مكنيد (9 )
بگواى اهل كتاب خرا ابازمى داريد از راه |خدا كسى را كه ايمان آورد مى طلبيد


فُلُصَ


(1)




## 

(1)



مترجم گويد يهود برحضرت پيغامبر صلى الله عليه وسلم طعن مى كردند كه شما دعوى ملت ابراهيم مى كنيد و آنجه درخاندان ابر اهيم نمى خور اهودند شتر وشير آن ميخوريد حق تعالى جواب دادكه همهل جيزحلال بود بيش ازين انرول تورات الاّا كوشت و شيرشتر و تحريم گوشت و شير شُتر ملتِ ابراهيم نيست خالصه بنى اسرائيل بود بسبب تحريم جدّ ايشان وريّ والله اعلم يعنى نقشى كه درسنگ ظاهر شده .

براى آن راه كجى (1) وشماباخبرايد و
 ای مسلمانان اگر فرمان بريد كروهي
 ازاسلام شما (.1.1)
وجگونه كافر شويد وخوانده مى شود برشما آيات خدا و و درميان شما هست
 بخدا پِ هر آئينه راه نموده شدبسوى راه راست (1-1) .
 ازوى و نميريد مگر مسلمان شده (Y ( ا) ).
 ويرا كنده مشويد ويادكنيد نعمت خداريار
 يكـديگـر (r) جـس الفـت انـداخـت ميـان
 برادر بايكديگر وبوديد بركناره جاله ایى

 خودرا تاباشد كه راه يابيد (₹) (ץ (1) .
(1)


وَكَيْنَ

 ! (1)
 عَلَيْكَ


به دين خبها .

يعنى اوس و خزرج و عرب معديه و يمنيه وعرب وعجم بايك ديگر دشمنى
داشتند
يعنى تفرق در اصول دين حرام است كه جمعى معتزلى باشد و جمعى شُيعه و على

وبايدكه باشد ازشما كروهى كه بخوانند بسوى نيكى وبه فرمايند به كاريسنديده اريند


ومباشيد مانند كسانيكه پرا گنده شدند واختلاف بايكديگر كردند بعد ازآنكه آمد بايشان حجت ها وآن گروه ايشان راست
عذاب بزركي(r) (1-0)

آن روزكه سفيد شوديك سياه گردديك پاره روى ها اماآنانكه سياه گشت روى هاى ايشان بديشان گفته شود آيا كافر شديدبعداز اسلام خويش چس بحششيد عذاب را بسبب كافرشدن خويش ( $(1-7)$
وامآنانكه سفيد شد روى هاى ايشان پـ دررحمـت خــدا بـاشنـد ايشــان درآنجـا
جاويدند (l - ) . .

 كردن برمردمان (1 (1) . وخدا راست آنچֶه درآسمان هاست و

 هستيدشما بهترين امتى كه بيرون آورده شد


 الْبِّنَّ
 ’: (8)








$$
\begin{align*}
& \text { يعنى واجب بالكفايه است كه جمعى بامرمعروف ونهى از منكر قيام نمايند }  \tag{1}\\
& \text { يعنى مانند يهود و نصارىن مشويد كه هفتاد وجند فرقه گشُتند }  \tag{Y}\\
& \text { يعنى مقرر كرده شد . }
\end{align*}
$$

پسنديده ومنع مى كنيد از ناپسنديده وبـاور ميـداريـد خــدارا و اگـر ايمـان مىآوردند اهل كتاب هر آئينه بهتر مىبود ايشان را بعضى از ايشان مسلمانند و
 هرگززيان نه رسانند به شما مغراندك رنجى(1) واگر كارزار كنند باشمايشت
 شوند (111)
زده شد برايشان خوارى هرجاكه يافته شوند مغر بدست آويزى ازخـدا ورست
 ازخخدا وزده شل برايشان نادارى، اين بسبب آنست كه كافرمى بودند بآيات خدا ومى كشتند پيغامبران رابناحق اين بسبب كنـاه كـردن ايشـان سـت و بسبـب آنكـه ازحدمى كذشتند (1 (1) .
برابـر نيستنــد همه ازاهــل كتـاب گروهـى هست ايستاده(گ) مى خوانـد آند آياتِ خدارا دراوقات شب وايشان سجده مى كنند (0) . (l|r)

باورميدارنـد خـدارا وروزقيامت را و



#  











$$
\begin{align*}
& \text { ينى بسبب زبان درازى }  \tag{1}\\
& \text { يعنى بخريزند . }  \tag{Y}\\
& \text { يعنى مكربعهـدو ذمه . }  \tag{r}\\
& \text { يعنى راست كردار . } \tag{£}
\end{align*}
$$

يعنى Tنانكه از ايشان مسلمان شده مانند عبدالله بن سلام

مىفرمايند بكار پسنديده ومنع مى كنند ازنايسنديده و سبقت مى كنیند درنيكى ها ها وايشان از شائسته كانرانند (ع | 1 ) وآنچֶه میكند ازنيكى پس ناقدرشناسى
 خداداناست به پرهيز گاران (1 10 ) هر آئينه كسانيكه كافرشدند دفع نكند ازايشان مالهاى ايشان ونه فرزندانِ ايشان ازعذاب خدآحيزى راوايشانند دوزخيان ايشان درآنجاجاويدند (1 ا 1 ) مثالِ آنحه خرَ خرج مى كنند درين زند كانى دنيا مانند مثالِ باديست كه درآن سخت است برسيد زراعت گروهى راكه ستم كردند برخويشتن پس نـابود رسا ساخت آن را وستم نه كرد برايشان خدا و ليكن برخويشتن ستم مى كردند" (IIV) (I) ( ای مسلمانان دوست پنهان مگيريد غيراز خويش (r) كوتاهى نمى كنند درفتنه انگگیى ميان شما دوست داشتند رنج شمارا هر آئينه ظاهر شد دشمنى ازد دهان انـان ايشان وآنچچه پنهان كرده است سينه هاى ايشان سخت تراست هر آئينه بيان كرديم براى شمانشانه ها اكر دانا هستيد ( 1 ( ا) . آگـاه شـويــد شمــا الى قـوم كــه دوسـت ميداريد ايشان را وايشان دو ست
(1uny


(1)
 - هِّ

مَكَّ ص2




(1)

يعنى ازغير مسلمانـان صدقات ا حيشان نابود مى شود

نمىدارند شمارا وايمان مى آريد بهمه كتاب الهى وايشان چون ملاقات كنند باشما كويند ايمان آورديم و خون تنها بگزند برشما انگشتان خودرا ازخشم بغ انـو بميريد بسبب خشّم خويش هر آئينه خدا داناست بآنحه درسينه هاست (119) اگـر بـرسـد بـه شمـانعمتـى نـاخـوش كندايشان را واگر برسدبه شما سختى خوشحال شوندبآن واگر شكيبائى كنيد ويرهيزگارى نمائيد هيج زيان نه رساند بشما مكر ايشان هر آئينه خدا بان بآنحه
 ويادكن آنگاه كه پپ
 رادر جايگاهها براى جنگك وخداشاشنواى
 آنگاه كه خواستند دوفرقه ازشماكه بزدلى

## 


هِنَاتِالقُشُوُرٍ







درغزوه: احد اهل نفاق ميل كردند بآنكه در شهر متحصن شوند و و اصحاب
خواستند كه بيرون آمده جنگک كنند بعد ازآنكه هزيمت واقع شـر شدمنا
 ساختندكه ازين جانجنبند چون ون آثار فتح ظاهر شدن غنيمت افتادند وعصيان بيغمبر كردند بشومى اين عصيان هزيمت برمسلمانمانمان
 قصد ارتداد كردند پس در جواب طعن منافقان وعتاب خلاف امر امر كنند كان
وتشنيع بيوفايان حق سبحانه نازل كرد .

وياد كن زمانى را كه بامداد ازميان خانوادهُ خود بيرد بيرون رفتى و پايگًا ههاى جنگگ را براى مسلمانان مهيا ميكردى (مصحح) .

كنند وخدا كارساز ايشان بود ويرخدابابايد كه توكل كنند مسلمانان(1 (1 (IY ()

 شكر گذارى كنيد (MY ا ) .
جون مى گفتى به مسلمانان آيا كفايت نه خواهد كرد شمارا كه امداد كند شمارا

 بلى اگر صبر كنيد ويرهيز كارى نمائيدو بيايند كافران بسوى شماري خودامداد كند شمارا پرورد گار شار شما بـا به پِنج هزار كَس ازفرشتُگان نشان مندكرده . (1ro)
 براى مزدهه دادن شماوبراى آن آنكه آرام گيرد دلهاى شمابآن ونيست فتح مڭر ازير ازنزد خدا غالب استواركار (I Y ) . هنين كردتاهلاك كند طائفه ای را از از كافران يا مغلوب سازد ايشان را پس باز

نيست تراازين كار هيزى يار يا بمهربانى توبه ايشان را مى پذيرد يا غالب كندايشان را را زيرا كه ايشان ستمگارند (IYA) | و خدا راست آنحه درآسمان هاست و

## 

#  <br> (-) 






9َ0 © ${ }^{\circ}$
 (as)

(a)


يعنى بنى سلمه و بنى حارثه كه خيال فرار بخاطر ايشُان گذشته بودباز
خداى تعالى ايشان رااز جبن معنوظ داشت .

آنحـه درزمين است مـى آمرزد هـركـرا

 ای مومنان خغوريدسودرا جندبرابر تورير توبرتو وبترسيد ازخداتاباشدكه رستگار شويد (Ir.)
ويناه كيريدازآن آتش كه آماده كرده شده



 خويش و بسوى بششتى كه هبهنائى آن مانند

 Tنانكه خرج مى كنـند درآسائش و سختى

 داردنيكوكاران را (£ (\%) وآنانكه جون كارزشت كنـند يا يا ستم كنند

 بيامرزد كناهان را را مگرخخدا وبه آنهـه

 ازيروردكار ايشان وبان ايوستانائئى كه مى انـي رود زيرآن جويها جاويلند دران آن جا ونا ونيك
 هر آئنه كذشته است بيش الئن ازيما واقعه هاى آنانى كه پیش از شمابودند، پی

وَ





## 












سير كنيد درزمين وبنغريد كه خگگونه بودآخر كار تكذيب كنند كان (I (I ) . اين بيامى است برای مراي
 وسست مشويد واندوهناك مبان مباشيد وشمائيد انيد غالب اكر مسلمان هستيد (1ヶ9) .
 جماعت كافران را زهمى مانند آنما (1) واين حادثه ها كه مى كردانيانيم آن را را درميان مردمان براى فوائد بسياروتا متميز سازد خدامومنان را وشهيد گر داند بعضى را را را ازشما و خدا دوست نمى داردستمگاران (1\&•)
 را(Y) ونابودسازد كافران را (1) (1)
آيا گمان كرديد كه درآئيد به بهشت وهنور
 ازشما و بيشُ ازآنكه متميزسازد صابران - (l£r)
 بيش ازآنكه ملاقات آن كنيد بس ديديد آن را و (درحاليكه) شمامى نغريستيد ( (1\&r)
ونيست حمد مگر بيغمبر هر آئينه كذشته


## 

## 






## 






$$
\begin{align*}
& \text { يعنى دربلر }  \tag{1}\\
& \text { يعنى ذنوب ايشان رامحوكند }  \tag{Y}\\
& \text { يعنى شهادت را }
\end{align*}
$$

اند بيش ازوى پيغامبران آيا گر بميرد
 خود
 خواهد دادشكر گذاران را (६ § ا) . ونيســت هيــتَ شخصــى را كــه بميرد الاباراده خدا نوشته شده است مقيد بقيدوقت وهركه خواهد جزا جا بدهيمش ازثواب دنيا وهر كه خوراهد جزاى آخرت بدهيمش ازنواب
 دادسياسگذاران را ( (1 ) ) وبسابيغامبر كه قتال كردند باكفار همر اه اوخلدا يرستان بسيار‘هس سستى نه كردندبسبب مصيبتى كه ايشانرا رسيد درراه خدا و ناتوانى نه كردند وبيدجارگى نه نمودند وخخدادوست مى الـى داردصابران . (1\&7) ر
ونبود سخن اين خدايرستان بجز آنـا كفتند ایى چرورد گار مابيآمرز مارارا گُناهانِ ماراوازحد كذشتز ما دا در كارخود كن چاهاراى مارا ونصرت ده مارارا مار برقوم كافران (I ) ) .


 اى مومنان اگرفرمان بردارى كافران كنيد

## آَإِ




وَ060 ,










 باز گرديدزيان كارشده (ه؟ ؟ ا) . بلكه خدا يارى دهندهُ شمارياست واو بهترين يارى دهند كان است ( (10) .
 بسبب آنكه شريك مقررساختند باخدآحيزى را كه هيجِ حجت فرونه آورده است خدرا براى او وجاى ايشان دوزخ است واو بد اقامت كاه است ستمغاران را (101) .

وهر آئينه راست كردخدا درحق شما وعده خودرا خون مى كشتيد كافران را بحكم خدا تاوقتيكه بزدلى كرديد وريد و نزاع كرديد دركارخويش ونافر بافرمانى كرديد بعدازآنكه عطا نمود به شما شما آنجّه مى خواستيد ازشماكسى بود كه مى خواست دنيارا وازشما كسى بودكه مى خوراس است آخرت را آنگاه باز گردانيد شمارا از ايشان(1) تامتحان كند شمارا وهرأئينه در گزرانيد ازشما وخدا صاحب است برمومنان (lor) آنگاه كه دورمى رفتيد در گريختن ومتوجه
 خواندشمارا درجماعت كه پس پشت شمابود چس جزا داد شماراباندوهى بالاى اندوهى این پنددادن برای آنست تـاانـدوهنـاك نشـويــد بـرآنچــه ازدسـت

(1)














شمارفت ونه برآنحّه رسيد بشماو خحا باخبراست بآنحه مى كنيد (lor) بازفرودآورد برشما پس ازاندوه ايمنى كه
 و كروهى ديگر بودند كه اندوهناك ساخت بودايشان را فكر خويشتن گمان مى كردند بخدا گمان باطل جون گمان اهل جاه جاهليه (يعنى اهل كفر) مى گفتند آياهست مارا
 كار خداراست چنهان مى دارند دارند در دل خويشتن آنحه آشكار نمى كنند براى تو تو
 كشته نمى شديم درين جا جا بغو اگر اگر مى بوديد درخانه هاى خويش هر آئينه بيرون مى آمدند كسانيكه مقدرشد برايشان كشته شدن بسوى كشتّن كا كا
 شما است وتاكه سره وخالص كند آنحّه دردلهاى شمااست وخدا دا دانا درسينه هااست (10٪)
هر آئينه كسانيكه رو كردانيدند ازشما
 نيست كه لغزانيدايشان را شيطان بشومى |بعض آنچه كردند وهر آينينه عفوكرد خدا خدا












$$
\begin{align*}
& \text { يعنى درين كارما را الختيارنيست و به تدبير ماكارنمى كنند }  \tag{1}\\
& \text { واين كاربرای آن كرده شدكه درعلم الهى مقدربود }  \tag{Y}\\
& \text {. يعنى كافران و مسلمانان انـان }
\end{align*}
$$

ازايشان هر آئينه خدا آمرزنده بُردباراست ( 100 )
ای مومنان مباشيد مانند آنانكه كافر شدند و كفتند درحق برادران خوين سفر كند درزمين ياباشند بجهاد بيرون
 نمىمردند وكشته نمى شدند تا تا كرداندخـدا اين سخن را حسرتـي دردل هاى ايشـان وخدازنده مى كندو مى ميراندوخلدا بآنجه مى كنيد بيناست (107 ) . وا گر كشته شديد درراه خدا ينا يامُرديد هر آئينه آمرزشى ازخدا وبخشايشايشى بهتراست
 و اكَرمُرديد ياكشته شديد البته بسوى خدا برانگيخته خواهيد شد (10^)


 ازدورووبـر تــو بـس در در كــنـرازايشــــان وآمرزش خواه براى ايشان و مشور بايشان درين كار پس آنگاه كه قصد حكم كردى بس اعتماد كن برخدا برا هر آينه خدا دوست مى دارد توكل كند كان ران را (109) ). اكر نصرت دهدشمارا خدا هيا هيخكس (1انر غالب نيست برشماوا كربغير نصرت وا كذارد شمارا بس كيست كه نصرت دهدشمارا بعدازوى وبرخدا بايد كه





بَبِيْرِ"






C.Co



$$
\text { توكل كنند مسلمانان ( • } 1 \text { ) . }
$$

و هـر گزخيـانـت نبـى رانشايـد وهر كه خيانت كند خواهد آورد آن جيزرا كه خيانت كرده است بروز قيامت (1) پس تام داده شود هر شخصى رانـ راجزای آنحه كرده است وايشان ستم كرده نشوند(Y) .(17)
آياكسيكه دربى خوشنودى خدا ست باشد مانند كسى كه باز گشت بخشـم ,خدا وجــاى اودوزخ اسـت وبـدجـائـى اسـت (17Y)

ايشان داراى مراتب اند نزد خدا وخدا
 هر آئينه نعمت فراوان داد خدا برا برمومنان آنگاه كه فرستاد درميان ايشان بيغمبرى ازقوم ايشان مى خواند برايشان آيات خدا ویاك سازد ايشان راومى آموزد ايشان را كتاب و علم وهر آينه بودند پيش ازين در گمراهى آشكار (17 ) ا
آياحون رسيد به شمامصيبتى كه بدست آورده بوديد دوجند ازآن كفتيد ازكجا آمداين مصيبت بگو كه آن ازنزد نفوس شمـااسـت هـر آينـه خــدا بـرهـهـه آيـز تواناست (170)










خَسِيُرُ ' ©
يعنى برسر برداشته .

مترجم گويد هون حضرت حـر حلى الله عليه وسلم متصرف بودند در غنيمت اين آيت
نازل شدتا كسى گمان خيانت نه كند.
 آمـدنـددو گـروه پـس بـاراده خــدا بـود وتامتميز سازد مومنان را（ 1 （ ） وتامتميز سازدآنان را كه منافق شدند و كفته شدايشان را بيائيد بجنگيد در ران خـدا يـادفـع كنيـد كـافـران را（1）كفتـــد اگگرمى دانستيم جنگگ كردن（Y）هر آئينه پيروى شما مى كرديم اين كروه بسوى كفرآن روز نزديك تر بودند نسبت ايشان بجانب ايمان مى گويند بدهان خويش آنحָه نيست دردل هاى ايشان وخدا داناتراست بآنحه مى پوشند（ 1 （ ）． آنانكه خود ازجنگك بازنشسته كفتند درحق برادران خويش كه ا گر فرمان مامى بردند كشته نمى شدند بگودفع كنيد ازخويشتن مرگك را 1 كر هستيدراست گو（17N ） ومرده گمان مكن كسان كرانى را كه كشته شدند درراه خدا بلكه زنده اند نـر نـد پرورد گار خويش روزى داده مىشوند （179）

شادان بآنحچه عطا كرده است خدا ايشان را از فضل خود و خوش ش وقت مى شوند به آنانكه بايشان نه پیوسته اند ازیس ايشان به سبب آنكه هيَّ ترس نيست برايشان ونه ايشان اندوهناك شوند（ •（IV）．

©（）©
相
 （1）


，


全 （6َ
يعنى مصلحى ازبلادخويش مانستيم .

خوش وقت مى شوند به نعمت خدا وفضل او وبآنكه خدا ضائع نمى كند مزد (IVI) ${ }^{(1)}$ (1) كسانيكه قبول كردند حكم خدا ورسول
 براى كسانى ازين جماعت كه نيكو كارى وتقوى كرده اند مزدبزركَ است (IVY) . آنانكه كفتند بايشان مردمان (كه كافران) لشكر جمع كرده اند براى شما پس ترسيد ازآن لشكر هايس زياده كرد اين سخن ايمان ايشان را و كفتند بس است مارا خدا و نيك كار گزار است (IVr) م اسا پس باز گشتند اين مسلمانان به نعمتى از خداو فضل او نه رسيد بايشان هيج آسيبى وتيروى خوشنودى خدا كردند وخدا صاحبِ فضلِ بزركَ است (IV\&) . جزاين نيست كه اين خبردهنده شيطانست مى ترساند دوستان خودرا (r) پّ شس شما مترسيد ازكافران وبه ترسيد ازمن اگر

(6)



الَكْرَنْ




(:) (1)

مترجم گويد در احد مسلمانان و كفار باهم عهد بستند كه وعده كاه قتال ميان
ايشان سال آينده سوت بدرباشد خون مرن موسم سوق بدررسيد كفار شخصى را
 جماعتى از مسلمانان همراه آنحضرت برآمدند وبدر رسيدند ودر تجارت انـارت سودها يافتند وهيجّ يك ازكفار مزاحم ايشان نشد و اين غزوه را بدر صغرى ميخرينديند خدا
درمنى ضعيف ايشان مى فرمام را .
مومن هستيد (IV0) .

واندوهگين نه كنند ترا (ياعحمد) آنانكه مى شتابند در نصرت كفر هر آئينه ايشان هيج زيان نه رسانند خدارا(1) مى خـر اهو اهد
 آخرت وايشان راست عذاب بزركَ (IVT) . هر آئينه آنانكه خريدند ايمان هيج زيان نه رسانند خدارا وايشان راست عذاب درد دهنده (IVV) ر و گمان نه كنند كافران كه مهلت دادن ماايشان را بهتر است درحق ايشان جزاين
 تازياده شوند در گناهگارى وايشان راست عذاب خوار كننده (IVA) هر گز نه كذاردخدا مسلمانان را برآن حال كه شماهستيد برآن تآنكه جداكند
 خداشمارا برغيب وليكن خدا برمى ازبيغامبران خود هركرا $ا$ خواهد آريدبه خدا و پيغامبران او واگر اري ايمان آريد و يرهيزگارى كنيد شمارا باشد مزد دبزركَ (IVQ)
وبايدكه گمان نكنند آنانكه بخل مى كنند بـآنحـه عطـاكـرده اسـت خـدا ايشـان را ازفضـل خـود ايـن بخـل را بهتر بــراى


 عَنَابِّإِيٍْ


 الْخِّيْتَ




يعنى اختيار كردند اورا .

خويش بلكه اوبدست براى ايشان نزديك است كه برشكل طوق پوشانيده شود ايشان را آنچه بخل كرده اند بآن روز
 آسمانها و زمين وخدا بآنجهه مى كنيد داناست (•^1) .

هر آئينه شنيد خدا سخن آنانكه كفتند كه
 نوشت آنچه كفتند وبنويسيم كشتن ايشان
 عذاب سوزنده را (1 (1)
اين عذاب بسبب عملى است كه پيش فرستاده است دست هاى شماوبسبب آنست كه خدا ستم كنتده نيست بر بندكان (INY).

آنانكه كفتند كه خدا حكم فرستاده است بسوى ماكه ايمان نياريم به هيج بيغامبر تآنكه بيارد مارا قربانى كه بخورد اورا
 ازمن معجزه ها وآن رانيز كه شما كفتيد پس پیرا كشتيد ايشان را اگر هستيد
راست گو (l^r )

چس اگر بدروغ نسبت كردند ترآس بــروغ نسبـت كـرده شــدنـــ بيغــامبران

#  












يعنى آن مال را بصورت ماركرده در گردن ايشان اندازند .
يعنى چون يهود شنيدنداقرضوالله كفتند ماغنى ايم و خدافقير است والله اعلم
يعنى گوسفندى كه ازغيب آتش اورا بردارد .

هيشٌ ازتو آوردند حجت هارا وصحيفه هارا وكتاب روشن را (1^乏)
هر نفسى پششندهٔ موت است ور وجزاين نيسـت كـه تحـام داده خـواهيــل شــدمـزد خــويـش را روز قيــامـت يـس هــركــهـ دورداشته شد ازدوزخ و درآورده شدبه .هششت هس هر آئينه بمراد رسيد ونيست زند گانى دنيا مگر بهره فريبنده (1^0) . البته آزمائش خواهيد كرده شود شمارا درمالهايتان وجانهايتان و خواهيل شنيد از آنانكه كتاب داده شده اند بيش وش ازشما وازمشركــان سرزنــش بسيـار واگـر صبر كنيل ويرهيز گارى نمائيل هر آئينه اين
 (1^7)

ويادكن چحون گرفت خدا عهجل اهل كتاب
 مردمان ونه پو شيد آن را پس بانداختند آن عهل را پس پشت خويش و گر فتند عوض


هر گز میندار كسانى را كه شادمان مى شوند بآنچه كردندو دوست ميدارنل كه ستوده شوند بآنحه نه كردن دوه اند میندار ايشان را نجات يافته ازعذاب
 ( $1 \wedge \wedge$ )

وخداراست پادشاهى آسمان ها و زمين وخدا برهمه چجيز توانااست (1^9) (









, , - ${ }^{\circ}$

18:



شَ

هرآينين درTفرينش آسمان هاو زمين و

خداوندانِ خرد را (• 19)

Tانانكه يادمى كنند خدارا ايستاده ونشسته و بر ثهلوى خويش خفته وتأمل مى كنند

 پاكيست ترا پس نگاه دار مارا از عذاب Tآش (191)
ای يرورد گار ماهرآئينه توهر كرا در آرى آى به دوزخ به تحقيق رسوا كردى اورا اورا ونيست ستم گاران را هيتج يارى دهنده ( ( ا 1 ) . ایى چرورد گار ماهر آئينه شنيديم ندا كنـنده را بآواز بلند ميخواند بسوى ايمان كه ايمان آريد به هرورد كار خويش آورديم ایى پرورد كار مايس بياري مارا ودوركن ازما بلا بـيهاى مارا وار وبميران


 مكن مارا روز قيامت هر آئينه توخلاف وعده نمى كنى (19 (1) پس قبول كرد دعاى ايشان را هرورد كار

 بعضى شما ازجنس بعض است یس




(هَا
 -9

## 

 - ${ }^{9}$






آنانكه هجرت كردند وبيرون كرده شدند ازخانه هاى خويش ورنجانيده شدند در در در در راه من وجنگگ كردند وكششته شدند البته دوركنم ازايشان كناهانِ ايشان ران را وا والبته درآرم ايشان را درباغ هائى كه ميرود زير آن جوى ها پاداشى ازنزد آندا خدا وخدا نزد اوست چاداش نيك (190) . بايدكه نه فريبد ترا آمدوشد كافران درشهر ها (197) اين بهره مندى اندك است بعد ازآن جاى ايشان دوزخ باشد ووى بدجائى است . (19V)
ليكن آنانكه ترسيدند از پرورد كار خود ايشان راست بوستان ها ميرودزير آن جوى ها جاويدان درآنجا مهمانى از نزد خدا و آنحָه نزد خدا هـا ست بهتر است است . نيكو كاران را (19^) وهر آئينه ازاهل كتاب كسان ايمان مى آرند بخدا وبآنحه فرودآورده شــدبسـوى شمـا و بـآنجــه فـرود آورده شدبسوى ايشان فروتنى كنند كان براى خدا نمى ستانند عوض آيتهاى خدان ابهاى اندك آن كروه ايشان راست مزد ايشان نزد يـرورد گـار ايشــان هـر آئينـه خـــدا زود حساب گيرنده است (199) .

ای مومنان صبر كنيد ومحنت كشيد وبراى جهاد آماده باشيد و بترسيداز خدا باشد كه رستگار شويد ( (Y • )
y














