سور نم آلـت وهi

بنام خداى بخشاينده مهربان طسَ
اين ها آياتِ قرآن وكتاب روشن ست ( ( ) .

 را وايشان بآخرت يقين مى آرند (r) . Tنانكه ايمان نمى آرند بآخرت آرت آراسته

 اين جماعت آناندكه برایى ايشان ست سختي عذاب واين جماعت درآخرت ايشانند زيان كارتر (0) .


 آئينه من ديده ام آتشى خواهم آري آورد براى شمازآن خبرى يا خورا خير اهم آورد برايتان شعله ای كه درآخڭرى فرا كرفته، باشد كهشماگرمى حاصل كنيد (V) (Vا بس هون رسيدبآتش نداداده شاده شدبه او كه بركت داده شد كسى را كه درآتش ست وكسى را كه حوالى وى ست ور واياكى خداى راست بְرور دكارعالمها(1) (1) .


## 



هُ هُّى

©






(1)


(1) مترجم گويد كسيكه درآتش ست ملائكه كه درآن نورمصوربصورت آتش بودند ملائكهُ ديگر كه فرود تر ازايشان بودند والله اعلم

اى موسى' هرآئينه (سخن اينست كه) من خداى غالب باحكمتم (9) وبيفگن عصاى خودرا پس پون ديد كه عصامى جنبدكوياوى ماريست روبگردانيد يشّت داده وبازنه كشت گفتيم ای موسئ متـرس هـرأئينـه نمـى تـرسنــد نـزدِد مـن بيغامبران ( • 1) . ليكن آنكه ستم كرد بازعوض آن كرد نيكى بعدازبدى پس هرآئينه من آمرزنده مهربانم (11)
ودرآردستِ خودرا بگريبانِ خودتابيرون آيد سفيد بذون عيب باين دونشانه كه داخل اند درنُه معجزه بروبسوى فرعون وقوم اوهرآئينه ايشان بودندگروه فاسقان (IY)
پس آنگاه كه آمدبديشان نشانه های ماروشن شدهڭفتند اين سحر ظاهر ست ( (1)
وانكارآن كردند ازروى ستمكارى وتكبر
 بنگر چگگونه بود آخر كارِ مفسدان (ع ا ) . وهرآئينه داديم داؤد وسليمان ران را علم و كفتند ستايش آن خداى راس راست كه فضل داد مارا بربسيارى ازبندكان مومن خويش (10)

ووارث شـد سليمـان داؤد راو كفـت اى مردمان آموخته شد مارا كفتارِ مرْغان وداده شدمارا ازهرنعمتى هرآئينه اين |است فضلِ ظاهر (17 )

, 5
© (1)

(1)
 ,









وكِرد داورده شد براى سليمان لشكر هاى اواز جـن وآدميـان ومُـرغــــنـان بـس ايـنـ
 ديگرايستاده كرده مى شدند (IV) تاوقتيكه جون رسيدند بميدان موريند مورانكفت مورجه ای مورجكانـان درأئيد بخانه هانى
 ولشكرهاى اونادانسته (IN) .
 ای يرورودكارمن الهام كن مراكه شكراين نعمت توكنم كه انعام كردرده اي اي برمن وبريدرومادرِ من والهام كام كن مرا كهـ
 ودرآرمرا برحمتِ خرارِ شود درزئه شائسته خويش (19)
وبازجست احوال مرغان بسكفت جيست مرا كه نمى بينم هدهد ران ارانـ ياهست ازغائب شدكان (• (r) .
هرأئينه عقوبت كنم اورا
 بيارديشن من حجت ظاهر (Y) (Y)

 وآورده ام بيش توازقبيلهُ سبا خبريقين را (Y)

هرآثينه من يافتم كه زنى بادشا برايشان وداده شده است اورا اورا ازهرنعمتى
 يافتم كه او وقوم او سجده مى كنند

## (1)

حَقَّلَ





وَتَّتَّ
คـْ








خورشيد را بغيراز خدا وآراسته است شيطان براى ايشان كردار هار ايراي ايشانرا شس بازداشت ايشان را ازراه بس ايشان راه نمى يابند (Y (Y)
بسوى آن كه سجده كندآّن خداى را را كه بيرون مى آرديوشيده را كه درآسمانها وزمين است ومى داندآنجه بنها داريدوآنجه آشكارا مى كنيد (Y0)

 كفت سليمان خوراهيم ديد آياراست كفتى . ياهستى ازدروغ كويان (YV) ببراين نامه را يس بينداز آنرابسوى ايشان ايشان



 كرامى (Y)
هرآئينه اين ناهن ازين ازجانب سليمان ست
 مهربان ست (•r) .
باين مضمون كه تكبر مكنيد برمن بيائيد
 كفت (بلقيس) ای جماعت آشر اف جور جواب
 كنده هيج كارراتاوقتيكه شما حاضر

 خداوندانِ كارزارِ سختيم وتدبيرمفوض




## Trow

© (6)

(1)
(1)

©



© ©

بسوى تُست چس درنگر چهه چیزمى فرمائى (س)
كفت هرآيينه پادشاهان خحون درآيند بدهى خراب كنند آنرا وسازند عزيزان اهل اهل آن را رسوايان وهمجنين مى كنند (६٪) . وهرآئينه من فرستنده ام بسوى ايشان
 آيند فرستادكان (یَ چس چجون آمد آن فرستاده بيش سليمان كفت سليمان آيامداد مىكنيد مرابمالى پس آنچه عطا كرده ست مرا خدایتعالى بهترست ازآنحه عطا كرده است شمارا بلكه شما بتحفهُ خويش شر شادمان مى شويد (؟) .
بازرَوبسوى ايشان پس هرآينينه بياييم برايشان بالشكر هائى كه طاقت نباشد ايشان را بمقابلهُ آن وهرآئينه بيرون كنيم ايشــان را ازدِه رســواشــــكــان وايشــان خوارباشند(rv)
كفـتـت (1) ازشمامى Tردبيش من تخت اورابيش ازآن كه بيايند نزدِ من مسلمان شده (Y^) .
 بيش ازآنكه برخيزى ازجاى خود وهر وأئينه | من برآن عرش تواناى باامانتم (٪) .






مَّنْهَا

Gَلَّ
مُمْلِيْنِّ



مترجم كويد سليمان عليه السلام خواست كه بلقيس را معجزه نمايد وعقل . وجمال اورا ادراك فرمايد

كفتت شخصى كه نزدِ اوعلم بودازكتاب الهى من بيارمش نزد توييش ازآنكه بازگردد بسوى تو چششم تو پس هس سليمان ديد آنرا قراركرفته نزديك خوريش كفت اين خارق عادت ازفضل هر ايروردكار من است تاامتحان كند مرا آياشكركذارى مى كنم ياناسیاسى مى نمايم وهر كه شكر كذارى كند پس جزاين نيست كه شكر
 ناسباسى كرد چس چیروردکارمن بی نياز كَرَم كنده است (• ع) .
كفت سليمان متغير سازيد براى امتحان اين زن تخت اورا بنغريم آياراهِ شناخت مى يابد يامى شود ازآنانكه راه نمى يابند (६)

پس چون بيامد (بلقيس) كفته شدآياحنين ست تخت تو كفت كوياوى همان ست وداده شد مارادانش بحقانيت سليمان بيش ازين مقدمه وهستيم مسلمانان ( (ع) ) . وبازداشت سليمان آن(1) زن را ازآنحه عبادت مى كردبجز بودازكروه كافران (६r) .
|كفته شدبوى كه درآى باين كو شُ شك





كِرِيُوْ







(1) مترجم سليمان عليه اللام را فاعل صذّها قرار داده است واكثر مفسرين مى
 ميشود كه بازداشت آن زن را ازعبادت خداآنجه عبادت ميكردند غيراز خدا والله

اعلم

جـون بـديـدآنرا پنداشتش حـوض آب وجامه برداشت ازدوساق خـي سليمـان ايـن كـوشكـى سـت بـى نــش
 (بلقيس) ای يرورددكار من هرآئينه من ستم كرده ام برخويش واسلئليام آوردم همراه سليمان برای خدا پرورد ركارعالمها (६६)

وهـرآئينه فــرستـاديــم بســوى ثمـود برادرايشان صالح را كه عبادت كنيد خداى را پس ناكهان آن قوم دوريروه شدند بايكديگر خصومت مى نمودند (0 (\%) .

 طلب آمرزش نمى كنيد ازخ ازدا بُوَد كه رحم كرده شود برشما (7 ٪) .
كفتند شگون بد كرفتيم ازتوو ازآنانكه همراه تواند كفت شگون بدشما نـرِد خداست(1) بلكه شما قومى هستيد كه امتحان كرده مى شويد (£V) .

 كُتند بايك ديگر قسم خداخن رينورده كه البته شبيخون زنيم برصالح واهل خاريانه او باز البته خواهيم كفت وارث اوراحاضر نه

 رَبِّالُلْلَيْنَ







(9)

(c) Co

بوديم وقت هلاك شدن اهل اووهر آينيه ماراستكوئيم (9) §
و حيله كردند بنوعى از حيله وتدبير كرديم مانوعى ازتدبير وايشُان نمى دانستند( • 0) . چس بنگر چچگونه بودسر انجام حيلهُ ايشان كه ماهلاك كردكا كريم ايشان را وقوم ايشان را همه يك جا (01)
چس اين ست خانه هاى ايشان خالى مانده به سبب ظلم ايشان هرآئنه درين ماجرا نشانه هستگروهى را كه ميدانند (OY) . ونجات داديم آنان را كه ايمان آوردند و

 بعمل مى آريد كاربى حيائى را وشما مى بينيد (\%)
اياشمامى آئيد بمردان باراده شهوت بهر بهز زنان بلكه شما قومى نادانيد (00) چس نه بود جواب قوم او مگر آنكهكفتند بيرون كنيد اهل خانهُ لوط را از دهِ خويش هرآئينه ايشان مردم چاكى طلبند ( (07) . چس نجات داديم اورا واهل اورا مـرا مرا زنش كه معّين كرديم اورا ازباقى ماندكان (ov)
وبارانيديم برسرايشان بارانى پس بَدَست باران ترسانده شدگان (ON)
 بندكانِ اوكه بكزَيده است ايشان را آياخدابهتر است يآنحه شريك مى آرند (09)




(1) ${ }^{\text {a }}$






(1) ${ }^{(1)}$



خَهِيُ|َ
(نه بلكه مى چرسيم) كيست آنكه بيافريد آسمانها و زمين را و فرودآورد براى شمازآسمان آب پس رويانيديم به سبب آن بوستانها راباتاركى ممكن نه بود شمارا كه برويانيددرخت هاى آن را آيا معبودى هست با خدا بلكه ايشانگروهـى اند اند كه كج ميروند (• (7) .
( نه بلكه مى پرسيم ) كيست آنكه ساخت زمين را قراركاه وبيداكرد درميان زمين جويهاوبيافريد براى زمين كران كوه ها وبيـافــريــد ميــان دودريـا حجـانـابـابـا را
 بيشترين ايشان نمى دانند (1) (7) . ( نه بلكه مى ثرسيم ) كيست آنكه قبول
 وبرداردسختى را وبسازد شمارا جا جانشين نخستينيان درزمين آيامعبودى ديگر هست (IY) باخدا اندكى پند
 نمايد شمارا درتاريكى هاى بيابان و دريا ومى فرستد باد هارا مرّده دهنده پيش دستِ رحمت خود آيا معبودى هست باخدا برترست خدا ازآنكه شريك مى كيرند (4)
(نه بلكه مى يرسيم) كيست آنكه نوبيدا مى كند آفرينش بازدكربارباريارَرداندش وكيسـت آنكـه روزى مـى دهــد شمـــــارا ازآسمان و زمين آيا معبودى هست باخدا بگو بياريد حجت خودرا اگرراست

 - ${ }^{\circ}$



等

㐿





|گوئيد (६7) .

بگونميداند آنكه درآسمانها وزمين است غيب را مگر خدا ونميدانند كه كـي
برانگيخته شوند (0) .

بلكه هـى دربى متوجه شد علم ايـلم ايشان دربابِ آخرت (1) بلكه ايشان درشبهه اند ازآخرت بلكه ايشان ازآخرت نابينايند (7)

وكفتند كافران آياحون شويم خاك مانيزآياما بيرون آوردكانيم (يعنى ازقبور) . (TV)

هرآئينه وعذه داده شدباين مقدمه مارا ويدرانِ مارا پيش ازين، ، نيست اين مغر افسانه هاى بيشينيان (7N) . بگو سَير كنيد درزمين هس بنگريد چچگونه



 كوئيد (VI)
بگوشايد نزديك شده باشد بشما بعض . آنجه بشتاب مى طلبيد وهرآئينه هروردكارتو خداون برمردمان وليكن بيشترين ايشان شكر | نمى كنند (Vr)

قَّ








(1)

وَلَالَزَنْ




© ().
يعنى عقوبتِ تابه آنكه منقطعگشت .

وهرآئينه پروردكارتوميداند آنچه پنهان مى
 نمايند (V )
ونيست هيج هوشيده درآسمان وزمين
 هرآئينه اين قرآن بيان مى كند پيش اسرائيل بيشتر آنجه ايشان درآن اختلاف . مى كنند (V7) وهـرأينينه وى هـدايـت ورانـت ورحمـت اسـت . مسلمانان را (VV) هرآئينه پروردكار توفيصله كند ميان ايشان بحكم خود واوست غالب دانا (VA) برئر پس توكل كن برخداهرآئينه تو بردين راست روشن هستى (V9) . هرأئينه تونمى توانى شُُوْانيد مردكان ران را را
 وقتيكه روبگردانند يشت داده (• (1) ونيستى توراه نماينده كوران تابازآينداز كمراهى خويش نمى شنوانى مگر كسى را كه ايمان آورده است بآيت هاى مايس اين جماعتكردن نهندكانند (1) وچون متحقق شود وعده عذاب برايشان بيرون آريم براى ايشان جانورى اززمين كه سخنگويد بايشان بسبب آنكه مردمان بآياتِ مايقين نمى آوردند(AY) . وآن روزكه برانگيزيم ازهرامتى طائفه ایى را ازآنانكه دروغ مى شمردند آيات مارا چس ازايشان بعضى را تارسيدنِ بعض


ومَامِنْ








وَوَّامُنُسِبِرِنَ







ايستاده كرده ميشود (ک^)

تاوقتيكه هحون حاضر آيندكويذ خدآرآيادروغ شمرديدآياتِ مرا ودر نگرفته بوديد بآن ازروى دانش ياحه كار مى كرديد (ی) . وثابت شد وعدهُ عذاب برايشان بسبب ستم كردن ايشان پس آن جماعت سخن نخويند (10) .
آيا نديده اند كه مابيداكرده ايم شب را را تآرام كيرند درآن وييداكرده ايم روزرا روشن هرآئينه درين مقدمه نشانه هارئه هاست قومى را كه باورمى دارند (ی٪) ويادكن آن روز كه دميده شود در صور پّ مضطرب شوند آنانكه درآسمانها يند وآنانكه درزمين اند مگر كسيكه خدا خواسته است وهمه بيايند بيش خدر خوارشده (AV) . وبه بينى كوه هارايندارى آنهارا برجای ايستاده وآنهامىروند مانند رفتن ابر صُنع آن خداى كه استوار ساخت هَرهيز رآ هرآئينه وى خبردارست بآنحه مى كنيد ( $\wedge$ 人)
هر كه بيارد نيكى پس اورا باشدبهتر ازآن وايشان ازاضطراب آن روز ايمن باشند . (^१)
وهركه بيارد بدى نگونسار كرده شود
 شويد مگر بوفق آنجه مى كرديد ( • (9) بگو(يامحمد) جزاين نيست كه فرموده شدمراكه عبادت كنم خداونداين شهر را

(-)












(1)

(يعنى مكه) آنكه محترم ساخت آنراو بتصرّف اوست هر خيز ، وفرموده شده شدرا كه باشم از مسلمانان (91) (9) وفرموده شدآنكه بخوانم قرآن رايس هركه راه يافت يس جزاين نيست كهر كهر راه مى يابدبراى نفع خويشتن وهركه كمراه شد بكو جزاين نيست كه من ازبيم كندكانم (9Y) وبكوستايش خداى راست خاس خواه شمارا آياتِ خود پِ بـي بشناسيد آنهارا ونيسـت بـروردكـارتـو بـى خبـر ازآنجـه مى كنيد (9 (9) .

## سورة لصص مكي است وآن هشثادوهشت آيت ونّ ركوع است

بنام خداى بخشاينده مهربان
طستم (1)
اين آيت هاى كتاب روشن است (Y) بخوانيم برتو بعض خبر مابي موسى' وفرعون به راستى برای كروهى كه باورميدارند . ( $\Gamma$ )

هرآثينه فرعون تكبركرد درزمين وساخت اهل آن را كروه كروه زبون
 ايشان را وزنده مىكذاشت دختر انتران ايشان را هرآئينه وى بود از مفسدان (£) ومى خواستيم كه نعمت فراوراوان دهيم برآنان كه زبون كرفته شدند دراريمين وييشواسازيم ايشان را و وارث كنيم


وَأَنْ


##  ,



(1)


(1)






