Toxunulmaz və şərəfi iki məscidin xadimi, kral Abdullah ibn Abdüllaziz Əli Saud tərəfindən Allah yolunda vaqiə olaraq sədaqə edilir

satış qədağandır
Pulsuz paylandır

QURANI KƏRİM
və
Azerbaijan dilində mənası tərcüməsi

Müqəddəs Qurani nəyr edən kral Faḥd adına kompleks
Qurani Karim va onun Azarbaycan dilinda manaca tərcüməsinin bu nüsxəsi, toxunulmaz va şərifi iki məscidin xadumi, Sədəyyər Ərəbistanlı Krallı, Abdullah ibn Əbdüləziz Əli Saudun təşəbbüstilə ilə çap edilmişdir.
وقفية تعالية من خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ولايجوز نفيه
بِسْمِ الْلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَا إِلَيْهِ مَنْ كَانَ رَابِئًا
وترجمة معنائية إلى
اللغة الأوردية

جمع الملك عبد الله بن عبد العزيز
مقدمة

قالت معاي الشيخ: صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
المشرف العام على المجمع

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم:

«فَخَافُضَ أَنْ تَمَشَّي مِنْ بَيْنِ الْحَجَّةِ وَالْفِطْرِ»

والصلاة والسلام على أشرف الأنباء والمرسلين، ديننا محمد القائل:

«خُرِّبُوا مِنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ».

أما بعد:

إن تنفيذًا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله-، بالعناية بكتاب الله، والعمل على تفسير نشره، وتوسيعه بين المسلمين، في مشارق الأرض ومضاربها، وتفصيله، وترجمته، معايته إلى مختلف لغات العالم.

وإيمنًا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة

العربية السعودية، وأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم إلى جميع لغات العالم

المهمة تسهيلًا للفهم على المسلمين الناطقين بغير العربية، وتحقيقًا للبلاغ

المأمور به في قوله ﷺ: "بُلْغوا عني وَلَا آيَة".

وخدمة لإخواننا الناطقين باللغة الأذرية بطيب لمجمع الملك فهد لطباعة

المصحف الشريف بالمدينة المنورة أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة إلى

اللغة الأذرية التي قام بها الشيخ علي خان موسليف، وراجعها من قبل المجمع

الشيخ واصف بالاشوف.
وإنتمى الله سبحانه وتعالى أن وفقًا لإنجاز هذا العمل العظيم الذي ترجوه أن يكون خالصًا لوجه الكريم، وأن يتسع به الناس.

إذن لندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم —مهمًا بلغتها دفنتها— ستكون فاصرة عن أداء المعاني العظيمة التي يدل عليها النص القرآني المعجز، وأن المعاني التي تؤديها الترجمة إنها هي حصيلة ما بلغه علم الترجم في فهم كتاب الله الكريم، وأنه يعتريها ما يعتري عمل البشر كله من خطأ ونقص.

ومن ثم نرجو من كل قارئ لهذه الترجمة أن يواقي مجمع الملك فهد لطباعة المصروف الشريف بالمدينة النبوية بما قد يجد فيها من خطأ أو نقص أو زيادة للإفادة من الاستدلالات في الطبعات القديمة إن شاء الله.

والله الموفق، وهو الهمائي إلى سواء السبيل، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
Merhamətli və Rəhmli Allahın Adı ələ!
Əlavəszər şeyx Saleh ibn Əbdül-Əziz Əli Şeyxin

Ön sözü


Peygəmbərlərin və elçilərinə qəzaqılışın — Peygəmbərimiz Məhuməddə Allahanın salavatı və salamı olsun! On demişdir: “Sizinə və xeyirləriniz Qurani öyrənənən və onu başqalarına öyrədənərdər.”

Toxumulmaz və şərafə iki məscidin Xədiməti, Krallı Abdullah ibn Əbdül-Əziz Əli Şəhən (Allah onu qorusun) özünün şəraf saymışdır ki, Allahanın Kitabına qayıq göstərib onun Şərqdə və Qorbdə müsəlmanların arasında yayılmasını işına yardım etsin. Buna görə, o, Qurannın şərhinin hazırlanmasına və onun ayalarının mónalarının müxtəlif dünyə dillərində toxumlaşma dəstəklənməsi sərəncam vermişdir.

SəudiyyəƏrabistanın Krallığının İslam işləri, vaqfları, tabliqatı və təlimi nəzərliyi də arap dilləni bilməyən müsəlmanların Quran oxuyub yaxşı başa dəşə bilmələri üçün Qurani Kərimin dünyənin əsas dillərinə toxumlaşma ehtimalına böyük diqqət yetirir. Biz bununla insanlarla haqqı əştər olması və ıbəttə bu bir aya beş olsa, minnim adından tabliq edin!” demədi buyummuş Məhumədd Peygəmbərin (onun Allahın salavatı və salamı olsun!) əmrini yerinə yetirməyə səyy edirik.

Bütün yuxarıda qeyd etdiklərimizin əsasında qərara almişik, bizim azerbaiycandıllı qardaşlarımız qayıq göstərərik, Madina şəhərində yerləşən və Kral Fahdin adını daşıyan Qurani Kərimin nəşri üzərə Kompleksə müraciət əhəmiyyət edək ki, şeyx Əlixan Musayev tərəfindən həyata keçirilmiş Qurani Kərimin Azərbaycan dilində monaca toxumlaşdırması hərəmatlı oxucularımıza təqdim etsin. Qurani Kərimin nəşri üzərə Kompleksin təklifi ilə
bu tərcümə üzrəində yoxlama işini şeyx Vasif Balaşov hoyata keçirmişdir.


İnsanları xeyirxah işlərə yönəldən və onlara doğru yol göstərən təkər Allahdır. Ey Allah, bizim yaxşı ermənilərimizi qəbul et, axi Şəx – Eşidən, Bilənsən!

İslam işləri, vaqfləri,
təbliğati və talimi nazirin,
Qurən Kərimin nəşri əzər
Kompleksin Baş Nəzarətçisi
Saleh ibn Əbdül-Əziz Əli Şeyx
Müqəddimə

Həqiqətən, şükür və tərəf yalnız Allahə məxsusdur! Biz Ona homd edir, Onu köməyə çağırır, Ondan bağışlanma və bizi doğru yola yönlətməyi diləyir, nəfəslərinizə şarindan və pis əməllərinizdən qorunmaq üçün yalnız Ona pənəh aparın. Allah kimi hıyaq verərsə, o, doğru yolda olar, kimi azdirarsa, onu doğru yola yənəldən tapılmaz. Mon şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadət həqiqi olan məbəd yoxdur, Onun şariki yoxdur və şahidlik edirəm ki, Məhəmməd Onun qulu və elclisidir.

"Ey inan gətirənlar! Allahdan layiq[in]. qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda qolun!" [Əli-İmran:102]

"Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdan xalq edən, ondan da zəvəsəni yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın tərədib yer üzünə yayan Rabbinizdən qorxun! Adi la bir-birinizdən cürbəcür şeylər istadiyiniz Allahdan qorxun və qohumluq əlaqlərinini kəsməkdən çəkinin! Həqiqətən, Allah siza nəzarət edəndir!" [an-Nisa: 1]


Müqəddimə Qurani Karim Uca Allahun başarıyyətə nazir etdiyi vən böyük möcüzələrinindən biri olmaqla yanaşı, Qiymət gününe qadar yegana rəhbər olacaq sonuncu ilahi Kitabdur. Qurani Karim Məhəmməd peyğəmbərə iyirmi üç il arzində Allah tərəfindən nazil olmuş və yer üzərindəki bütün insanlara doğru yol göstərmüşdir. Qurani ayalarının iyirmi üç il arzində avval Məkka və sonra Mədişə şəhərlərinə Peyğəmbərə vəbə olunması hikmətlərinindən onun əzərbədənamosunu və monalarının izahını, hörmətin ondəki buyurqların icrasını insanlar üçün aşanlaşdırmaq idi.

Quran özəməltiliyindən biri də onun bütün peygamberlərin şərətini tamamlamasıdır. Uca Allah məhz Qurani Kərimdə bütün peygamberlərin dini olan İslami kəmiləşdirir. Bu barada Uca Allah buyurur: “Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdik, sizə olan nemətimi tamamladım və bir dən olaraq sizin üçün İslami bəyanı seçdik.” [əl-Maadə: 3]


Qurani Kərim ödəbi üslubda bənəzər olmayan və daima elmi məcəzələri ilə alimləri heyətə tədarik etməyən bir kitabdır. Haqqiyyətən, Quran zülmətələri yaran nur və haqqi batildan ayrın, azmənlərə yol göstərən rəhəbərdir. Allahun Kələmlə olan bu Kitab Təvhidin, ictimai siyasi hayatın müəmmə milazələrinin, hüquqvi problemləri, sağlamlı hayat tərzini, mənəvi və axlaqi dəyarələri, valideynlərə göstərilən qayğın, qadınə olan hərəmat və izzati aks etdik dən manbadır. Həmcinin başarıyya-
te gönderilmiş peygamberlərin tarixi və insanların galacayi haqqında, möminkər üçün qanunlar toplusunu, Axirat hayatının reallığını göstərən an möhtəşəm Kitab, Qurani Kərimi deməkdir. Bu Kitabin oxunması, öyrənilməsi və başqlarına öyrənilməsi bir ibadətdir.


Qurən sözünüün mənası “oxumaq” deməkdir. Qurənün həmcinin Kitab, Zikr, Tənzil, Furqan adları da məşhurdur.


“Rəbbinin kələmə ham doğruluq, ham da adalat baxımdan tamamlanmışdır. Həc kəs Onun kəlmalarını dəyişə bilmez. Ə, Eşidəndir, Gördün.” [al-Ənəm: 115]

Qurən Kərimin Cabrail Müməmməd peygamberə birlikdə hər ramazan ayında oxuyar, avvaldan axır qədar yenidən takrər edərdi. Peygamberimiz vəfat etdiyi il Cabrail onunə birlikdə Qurən iki dəfə oxumuşdu.

Qurən Kərimin asas qayalərindən biri insanlara məhz tok Allahə ibadət etməyə, Ona şərək qoşmamağa və bütün işlərdə yalnız Ona təvəkkül etməyə çağırılırdır. Bu haqda Allahın Kitabında çoxlu ayalar mövvcuddur: “Allahə ibadət edin və heç bir şeyi Ona şərək qoşmayın!” [an-Nisa: 36]


Qurani Karim nazil olduğu dövrə dər, natiqlək sanəti yüksək olan bir camiyətdə ecazkar balağı və üslubu ilə bütün insan sözündə üstün olaraq bir dəkə Allah Kalamı olmasını sübut etmişdir. Həminin, Allah insanları Öz Kalamı ilə məyənən oxuyur: “Əğər qulumuza nazil etdiyimiz səbəhə edirsiniz, onda ona bənzər bir sərə gətin və qədər dəyirsəniz, Allahdan savayı bütün şahıdəriniz kəməya çagırın!” [əl-Baqara: 23]

Qurani Karımda Müḥəmməd peygəmbərə itaatın vacibliyi xüsusi ahamiyətə malikdir. Peygəmbərimiz ayələrin nazil olma səbabələrinin, hökmərələrini, daqiq mənasını, icra olunmasını bilmə və əshəbələrə öyrətməliyədər. Müḥəmməd peygəmbərən həyəti elə Qurənə təskirədet!

Allah Təalannun Qurəni Karımda Müḥəmməd peygəmbərə itaatın vacibliyini açıqlayan bazı ayələrə tanış olaq: “Xeyri! Sanın Rabbına and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən çəkmələrdə sənə hamı həsəb etməyin, sonra da verdiyin hökmələrə göra özərində bərə xüsusə duymadan tam təsəllə olmayınca iman gətirərək olmağın.” [ən-Nisa:65]

Qurani Kərim bütünlikla Ləhvî-Məhfüzdən dünya əsəsənə endirilmiş, sonra da iyirmi üç il ərzində Cabrail vəzitəsilə ayə-ayə, surə-surə Məhəmməd peyğəmbərə çatdırılmışdır.


“Biz hər hansı bir aynı dəyişdirir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısinı, və ya ona bənzərini qətiririk. Məgər bilmirsan ki, Allah hər şeyə qədirdir?” [al-Baqara: 106]

Qeyd etmək lazımdır ki, tərcümədə Allahın zatına aid isəmlər böyük hərflərlə verilmiş, çox nadir hallarda idarə tərcümədə aynın manasını tamamlamaq məqsədi ilə orijinalda kəməkçilər üzərində rəsmli göstərilmişdir.

Hörmələ və dəyarlı oxucu!

Azərbaycan dilinə mənaca tərcümə edilmiş Müqəddəs Qurən Kərim yalnız oxumaq üçün deyil, aynı zamanda anlaşılaq və yaşanmaq üçün vacib sayılan bir kitabdır! Umid edirəm ki, bu tərcümə yeganə həqiqin dərəcəsində nəzərdə tutsa da, bəzi dəyərlərinə və yaxşıyyətlərinə qarşı qoyulsa da, bir anlık belə həyatın manasının dərəcə ilə edilmişdə, azad və qürurlu bir şəxsəni əsərlərin formalılaşmasında, Allahın dost və düşmanlarının tanımmasında, halal və haramın bili-mmasında, Axirat həyatının xos aqibətini qazanilmişdə bir vəsità olacaq.
1. Məhəbbətli və Rəhmli Allahın adı əlavə etməyin! 

2. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allah, 

3. Məhəbbətli və Rəhmliyə, 

4. Haqq-həsəb gününün Hökmədarına! 

5. Biz yalnız Sana ibadət edir və yalnız Səndən kömək dəyişiklik edirik. 

6. Bizi doğru yola yönəlt – 

7. nemət bəşərliyin şəxsərin yolu, qazəbə uğrəmişlərin və azərlərin yoluna yox!

2. Bu, qətiyyən şübhə doğurmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən bir Kitəbdır.

3. O kəsərlər ki, qeyba iman gətirir, namaz qılır və Bizim onlara verdiyimiz rızadən Allah yolunda xərcəyirlər;

4. O kəsərlər ki, sənə nazil olana və sənəndən avval nazil olanlara iman gətirir, axırət və xoşinliklə inanırlar.

5. Onlar öz Rəbbindən qəlan doğru yoldadırlar. Mehə onlar nicət tapanlardır.


10. Onların qəhlərində xəstəlik vardır və Allah da onların xəstəliyini artırmişdir. Yalan söylədikləriən göre

12. Sözsüz ki, onlar fəsəd törədləndirər, amma *bunu* başa düşmürər.


15. Allah da onlara istehza edər və azğınlıqlarını *əgər* artırmış ki, sərgərdən qazərlər.


17. Onların məsəli *zülmat* gecədə od qalayan kimsənin məsəlinə bənzər. Alov onun ətrafnamekələri işiqlandırğı zaman Allah onların
18. Onlar kar, lal və kor olduqlarına göra doğru yola qaytalmazlar.

19. Yaxud onların məsəli zülmət içində göy gurultusu və şımşəkla yanğan leysana düşənlərin məsələnə baxa bənəyir ki, ildirimdan ölmək qorxusu ilə bərmaqlarını qulaqlarına tıxa yırlırlar. Şübhəsiz ki, Allah kafirlərini hər tərəfdən qəhataya almışdır.

20. Şımşək az qəlir ki, onların gözlərini çıxartırsın. Şımşək hər dəfə onların yolunu işqalandırıqda onunla gedirlər, zülmət onları bürüdükə isə dayanıb dururlar. Əgər Allah istəsəydi, onları eşitməkdən və görməkdən məhrüm edərdi. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir.

21. Ey insanlar! Sizi və sizdən öncəkələri yaratmış Rabbinizə ibadət edin ki, bələ Allahdan qorxasınız.


23. Əgər qulumuza nazil etdiyimizə şübə edirsinizsə, onda ona bənəzər
bir sura gətirin və əgər doğru deyirsinizə, Allahdan səvayi biytin şahidlərinizi kəmaya çağırın!

24. Əgər siz bunu edə bilmərəsinizə, - heç edə də bilməzsiniz - onda yanacağ insanlərdan və daşlardan olan, kəfirlər üçün hazırlanmış oddan çakının.


27. O kəsələr ki, Allahla ahd-peyman bağładıqdan sonra onu pozur, Allahın qovuşdurulmasınm omr etdiyi gohumluq əlaqələrini kəsər və yer
üzündə fitna-təsad törədirlər. Məhz onlar ziyana uğramalardır!


29. Yer üzəndə olanların hamısını səz görə xələq edən, sonra göyə tərəf yönləb onu yeddi qat göy edən Odur. O, hər şeyi bilir.


32. Onlar dedilər: “Sən pak və müqaddəsən! Sənnin bize əyrətdiklərinizdan baxıma bəzə heç bir bilik yoxdur! Həqiqətən, Sən Bilənsə, Müdriksən!”

33. Allah dedi: “Ey Adam, bənlar adlarını onlara bildir!” O, bənlar adlarını onlara bildirdikdə Allah
dedi: “Mən sizə demədim ki, göyərdə və yerda olan qeybi, əskəra çıxartdığınızı və gizli saxladığınızı bilirəm?”


38. Biz dedik: “Hamımız oradan yerə enin! Mənim tərəfindən sizə doğru yol göstəricisi galdıqdə Mənim yol göstəricimizin ardında gedənər heç bir qorxu yoxdur və onlar kədarə umumiyyəclar”.

39. Kafir olub əyələrinizi yalan sayanlar isə Od sakinlərdirilər. Onlar orada əbədi qalacaqlar!
40. Ey İsrail oğulları! Sizə bəşx etdiyim nəmətəmi yadəmə saлин və Məndən verdiyiniz əhədə sədiq olun ki, Mən də sizə verdiyim əhədi yerində yetirəm. Təkə Məndən qorxun!

41. Sizdə olunan təsdiqləyici kimi nazil etdiyim Qurana iman gətirin və onu inkar edənlərinən an birincisi olmayın! Mənim aylarımı ucuz qiymətə satmayın və yalnız Məndən qorxun.

42. Özünüz də bila-bila haqqda batılı donu geyindirməyin və haqqı gizlətməyin.

43. Namaz qıhn, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin!

44. Siz Kitab oxuyub insanlara xeyirxahlığı əmr etdiyiniz halda, özünüzü unudursunuz? Məqər anlammışınız?

45. Sabir etmək və namaz qılməkla Allahdan kömək dələyin! Həqiqətən, bu, Allah itaat edənlərdən başqa hamıya ağır gəlir.

46. Çünki onlar öz Rabbi ilə qarşılışacaqlarını və Ona qaydacaqlarını yəqin bilirlər.

47. Ey İsrail oğulları! Sizə bəşx etdiyim nəmətəmi və sizi aləmlərdən üstün etdiyimi xatırlayın.
48. Qorxun o gündən ki, *o vaxt* heç kəs heç kəsə fayda verə bilməyəcək, heç kəsən şəfəət qəbul olunmayaçaq, heç kəsən bir fidyə alınmayaçaq və *günaхkarlara* kömək göstərilməyəcəkdər.


50. O zaman Biz sızı görə dənizi yardım, sizi xilas etdik və Fironun tərəfdarını qözünüüzün qabağında *dənizə* batırıq.


52. Sonra bunun ardınca Biz sizi bağışladıq ki, bəlkə sühər edəsiniz.

53. O zaman Biz Musaya Kitab və **həqiqi** batildən ayıran Furqan verdi ki, bəlkə doğru yolla gedəsiniz.

da O, təyvələri qabul edəndir, Rohmlidir.


56. Ölümünüzdan sonra Biz sizi dirildik ki, bələk şükur edəsiniz.


62. Şübəhisiz ki, mömənilərin, yəhudi, nasrani və səbiiərəndən Allaha və Axırat günənə iman gətirənlərin və yaxşı iş görənlərin mükafatı öz Rəbbi yanındadır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kəderlənməyəcəklər.

63. Bir zaman sizdən əhd-peymən alıq, dağı başımız üstüne qaldırıq və buyurdıq: “Sizə verdiyimizdən möhkəm yapan və onun içindəkərə yada sənm ki, bəlkə Allahdan qorxəsiniz!”

64. Sonra bunun ardınca siz ənə üz döndərdiniz. Öger sizə Allahın lütfü və rəhmi olmasaydı, əlbətə, ziyana uğrayanlardan olardınız.

66. Biz bunu onlarla bir dövrədə olanları və onlardan sonra gələnlər üçün əvəz, müttəqilər üçün isə öyündənəsiət etdik.


68. Onlar dədilər: "Rəbbinə dua edir ki, onun nə cür inək olduğunu bizə bildirsin!" Musa dədi: "Allah buyurur ki, o, nə çox qoca, nə də çox cavan, bunların ikisinin arasında olan orta yaşlı bir inəkdir. Sizə nə amr edilərsə, onu da yerinə yetirin!"

69. Onlar dədilər: "Rəbbinə dua edir ki, onun rəngini də bizə bildirsin!" Musa dədi: "Allah buyurur ki, o, sən rəngli parlax bir inəkdir. Ona baxanlara şeyindir".

70. Onlar dədilər: "Rəbbinə dua edir ki, onun nə cür inək olduğunu bizə bildirsin! Çünki bu inək bizi bağqə inəklərə bənzər görünür. Əgər Allah istəsə, biz düz yolda olarız".

71. Musa dədi: "Allah buyurur ki, o, nə yer sıxılamaca, nə də əskin
2. al-Baqara

72. O zaman sizi bir nasırlı öldürümişdiniz ve onun qətəli barəsində mübahisə edirdiniz. Allah iso sizin gizlətdiklərinizi aşkara çıxarar.

73. Biz dedik: “İnayin bir parça şərəfinin şərəfinə vuru!” Allah ölüləri bu cür dirildir və Öz aylarını siza göstərək ki, bəltə anlayəsimiz.


75. Siz yəhudilərin sizi inanacaqlarınınumüzid edirsiniz? Halbuki onlardan bir zümrə var idi ki, Allahın Səzənini eşidib anlaşılqdan sonra, bila-bila onu təhrib edirdilər.

qərşti dolil gətirsinlər? Məgar başa düşmərsiniz?" — deyirlər.

77. Məgar onlar bilmirlər ki, Allah onların gizli saxladiqlarını və aşkara çıxartdiqlarını bilir?

78. Onların arasında Kitabı bilməyən elə savadslar vardır ki, onlar ancaq xüylələrə dalar və ancaq zənnə uyarlar.

79. Vay o şəxsərin halına ki, onlar öz alları ilə kitab yazır, sonra da: "Bu, Allah tərəfindəndir!" — deyirlər ki, onunla cümzi miqdarda pul öldə edə bilərlər. Öz alları ilə yazdılərinə görə vay onların halına! Qazandıləri şeyə görlə vay onların halına!

80. Onlar dedilər: "Od bize ancaq bir neçə gün toxunacaq!" De: "Məgar siz Allahdan əhd almırsınız? Allah verdiyi əhəmə xilaf çıxmaz! Yoxsa Allaha qərşı bilmədiyinizini dənəsrəmsiniz?"

81. Xeyr! Gənəh qazanan və xotaları özlorunu bərəyən kimslər — məhər onlar Od sakinlərdir və orada əbədi qalacaqlar!

82. İman gətirib yaxşı işlər görnən ısə Cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar!

83. Bir zaman Biz İsrail oğulları ilə: "Allahdan qeyrisino ibadət etməyəcək, valideynlərə, qohum-
aqrəbaya, yetimlərə və kasıblara xeyirxahlıq edəcək, insanlara xos söz dəyəcək, namaz qiləcək və zəkət verəcəksiniz!”— deyə ahd bağlandıq. Sonra az bir qismimin istisna olmaqla, 
hAQDAZ üz çəvirib döndünüz.

84. O zaman Biz sizinlə: “Bir-birinizin qanını törkməyəcəksiniz, bir-birinizin 
yurdlarınızıdan çıxarmayacaqsınız!”— deyə ahd kasdik. Sonra da siz əzünüz 
şahidlik edərək bu əhdi tosqələdiniz.

85. Siz o kasərsiniz ki, bir-birinizin 
öldürürsünüz, əzünüzdən olan bir 
dostunu öz yurdundan çıxarırısınız, 
onlara qarşı pislik və düşmençilik 
etməkda bir-birinizə kömək 
edirsiniz. Onlar asır tutulub 
yanızda gətirilənə, fidya verib 
onlara azad edirsiniz. Halbuki 
onlari yurdlarından çıxarırmaq sizə 
haram edilmişdir. Yoxsa siz Kitabın 
bir qismına inanıb, digər qismini 
inkarını edirsiniz? Sizlərində bünü 
edənin cəzası dünya həyatında 
rüşvay olmaq, Qiyamət günü isə on 
siddətli əzaba mahkum olmaqdi. 
Allah sizin etdiklərinizdən bixəbər 
deyildir.

86. Onlar axiratı verib dünya həyatını 
satın aldilar. Ona görə də onların 
ə azabı yüngüləşdiriləcək, də də 
onlarə kömək göstəriləcəkdir.

87. Biz Musaya Kitab verdik və ondan 
sonra bir-birinin ardınca elçilər
gönderdik. Biz Maryam oğlu İsaya
da açık-aydın dailillar verdik ve
donu müjdeses ruh Cabrîl ile
güvvetlandirdik. Mağar hâdâ
daza gönderilen elçî ürû-pinize
yatmayan bir şey getirirsa siz
takebâbûr göstermediniz mi? Onlar
biri qismini yalançî hesab edib, bir
qismini da öldürmediniz mi?

88. Onlar dediler: “Qoñlalarımiz
qapalıdır!” Xeyr, Allah onları mohz
küflrîrîna göre lânetlûmîsdîr. Odur
ki, onlar olguça az inanırlar.

89. Onlara Allah terâfînden özlerinde
olam tasdiqleyen bir Kitab geldikde
onu inkar etdiler. Halbuki əvvallar
kafîrler überinde qalabda dilayirdiler.
Onlara taudılıqlar peyğenmbar
geldikde ise onu inkar etdiler. Allah
kafîrlere lânet etsin!

90. Allahın Öz qullarîndan istediyi
kimsosyo Öz lübûnden boxş etmosino
hose aparmav ve Onun nazîl
etdiyini inkar etmekle nafslarînî satîb
avazînde aldılıqlar şey neçâ da pisdir!
Onlar Allahın onlar basladiyî qazobi
daha da şiddêtîndirîdîlär. Kafîrlere
alçaldıcı bir ozab vardır.

91. Onlara: “Allahın nazîl etdiyine
inanmî!”—deyildikde, onlar: “Biz
özümüza nazîl edilene inanmîq”—
deyib onun ardınca gâlînî inkar
edîlirler. Halbuki Quran onlarm
yanında olam tasdiqleyen bir
92. Musa siza açık-aydın dolullar getirmiştir. O getdikten sonra sizi buzovu ilahlaşdirdib önünüza zülm etdiniz.


94. De: “Əgər Allah yanında Axırat yurdu digər insanlara deyil, yalnız sizin üçün hazırlanıbsa və doğru deyirsinizsa, onda özünüza ölüm dileyin!”

95. Onlar öz allərinin etdiyinə göra bu nu xət xət dilməzər. Allah zalımları tənişir.

96. Ən onların həyata bütün insanlardan, hatta müşəvlərdən də daha hərəs olduğu qələcəkən. Onlardan hər biri min il əmür sürməsini ister. Halbuki uzun əmür beenso onu azəbdan əzaqlaşdıra bilməz. Allah onların nə etdiklərini görür.
97. De: “Câbraila düşman olan kas **hilsin** ki, Allahın izni ile Qurâni özünden avvalkileri təsdiqləyən, məminlərə doğru yol göstərən və müjde verən **bir kitab** kimi sənən qalbənə o nazıl etmişdir”.

98. Kim Allahə, Onun mələklərinə və elçilerinə, Câbraila və Mikaılə düşmundur, şübheşiz ki, Allah da o kəfirlərə düşmundur.


100. Onlar hər dəfə ahd bağladığıda içərələrində bir dəstə onu pozmurmə? Həm də onların çoxu **buna** inanır.

101. Onlaraya Allah tərəfindən özələrinə oləm təsdiqləyən bir elçi gəldikdə Kitab verilənlərdən bir dəstə gəyə **həqiqəti** bilməmiş kimi Allahın Kitabına arxa çəvrirdilər.

bilməzər. Onlar özərənənə zərər verən, faydəsiz olmayan şeyləri öyrənərədər. Onlar bilərdiylər ki, onu əldə edən kimə axın axırdıqda heç bir pay xoxdur. Nəşərinin ovozində sətən dərdələr şey nəcə də pəşdir! Kaş buna biliydiylər!

103. Onlar iman gətirib Allahdan qorxsaydılar, Allahun verdiyi mükafat onlar üçün daha xeyirli olardı. Kaş buna biliydiylər!


106. Biz hər hansı bir ayəni dəyişdirir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşı sıra, və ya ona bənzərini gətiririk. Məğer bilmirən ki, Allah hər şeyə qadirdir?

107. Bilmirənən ki, göylərdə və yerdə hökməranlıq təkəcə Allahə məxsusdur? Sizin Allahdan başka nə bir himayaçınız, nə də bir köməkçininiz vardır.

108. Yoxsa bundan əvvəl Musədan tələb olunduğu kimi sız də
Peygamberinizden mücke taclab etmek isteyirsiniz? İmanı küfr öyleyen kıs, albetta, doğru yoldan azımdır.


110. Namaz qılım, zakat verin! Qabaqçaadan özünün üçün nə xeyir hazırlasanız onun avazını Allahın yanında tapacaqsanız. Şübhesiz ki, Allah nə etdiklerinizi görür.


112. Xeyr! Kim yaxşı işlər görüb Allahə təsli olarsa, Rəbbi yanında onun mükafatı olar. Onlara heç bir qorxu xəddir və onlar kədərlənmayəcəklər.

Cahillər də onların danışdığı kimi damışırlar. Allah əxtilafə dəxşidikləri şey barəsində Qiyamət günü onların arasında hökm verəcəkdir.


120. Sən onların dininə təbə olmayınca, nə yəhudilər, nə də xaçperəstlər sənənə razı qalmayacaqlar. De: "Yalmız Allahın həqq qulun doğru yoldur!" Oqər sənə gələn elmdən sonra onların istəklərinə uyşan, sənə Allahdan nə bir qoruyan, nə də bir xilas edən olar.


122. Ey İsra'il oğulları! Sizə bəşə etdiyim nemətimi və vaxti ilə sənizi aləmlərdən üstün etdiyimi xatırlayın.

123. Qorxun o gündən ki, o vaxt heç kəs heç kəsa fayda vərə bilməyəcək, heç kəsdən bir füyda qəbul edilməyəcək, heç kəsin şəfbətə fayda verməyəcək və onlara kümək göstərməyəcək.


127. O zaman İbrahim və İsmail müqaddas Evin bünəvərisini qaldırarkən belə dua etdik: “Ey Rəbbimiz! Bunu bizdən qəbul et! Həqiqətən, Sən Eşidənsən, Bılənsən!

128. Ey Rəbbimiz! İkimizi də Sənə təsəlləm olacaq, nəsəlimizdən də Sənə təsəlləm olan bir ümmət et. Biza ibadət qaydalarını göstər və bizim təvbələrimizi qəbul et! Həqiqətən, Sən təvbələri qəbul edənsən, Rəhmlənsən!

129. Ey Rəbbimiz! Onların içərisindən özərinə ela bir elçi göndər ki, Sənin aşalarını onlara oxusun, Kitabı və
130. Şefəh olanlardan başqa kim İbrahimin dinindən üz çevirmə? Biz onu dünyada elçi seçdik. Şübhəsiyz ki, o, axirətdə de omalısalehlərdən olacaqdir.


132. İbrahim də, Yaqub də bunu oğullarına vəsiyyət etdilər: “Ey oğullarım! Həqiqatən, Allah bu dini sizin üçün seçmişdir. Siz də ancaq müsəlman olaraq olməlisiniz!”


136. Deyin: “Biz Allaha, bİzə nazil olana, İbrahimə, İsmailə, İshaqa,
2. al-Baqara

Yaquba və onun noslining nazil olanə, Musa və İsaya verilənlərə, özslərinin Rəbbi tərəfdarından peyğəmbərlərə verilənlərə iman götərdik. Biz onların arasındadə fərəq qoymurduq. Biz yalnız Ona təsəlim olanlarıq!

137. Əgər onlar da siz iman götərdiyinizə iman götərənlar, doğru yola yönəlmiş olalar. Yox, əgər öz döndərsələr, mütələq ixtilafa düşmiş olalar. Onlardan qorunmaq üçün Allah sana kifayət edər. O, Eşidəndir, Biləndir!


141. Onlar bir ümmet idi ki, gâlib getdi.
Onların qazandıqları özlerine, sizin qazandığınız ise size aiddir. Siz onların etdikleri barada sorgu-şual olunmayacaqsınız.


145. Kitab verilənərə har cür delil gətirən də, onlar səninin qiblənə uz tutmazlar. Sən də onların qibləsinə uz tutan deyilsən. Onlar özərlər də
bir-birlərinin qibləsinə üz tutan deyillər. Ölərə sahə gələn elmdən sonra onların istəklərini uyşan, sən də zalımlərdan olarsan.

146. Kitab verdiyimiz şəxslər onu (Peygəmbər və ya xux Kəbənin qible olduğunu) öz oğullarını tanıdıqları kimi təmyrlər. Həqiqətən də, onlardan bir dəstə haqqı bila-bila gizlədər.

147. Haqq sənin Rəbbindəndir! Odur ki, sümə edənlərdən olma!


149. Hara safərə çıxsan, namaz qildiqda üzünü Məscidulharama tərəf çəvir! Çünki bu, sənin Rəbbindən gələn həqidir! Allah səzin etdiyinizdən xəbərsiz deyildir.

150. Hara safərə çıxsan, namaz qildiqda üzünü Məscidulharama tərəf çəvir! Harada olursunuzsa olun, üzünüzü ona tərəf çəvirin ki, zalımlərdən başqa heç kəsin səzə qarşı bir dəlil olmasın. Onlardan qorxmayın, Mandan qorxun ki, Mən də səzə olan nəmatımı tamamlayır və bəlkə, səz doğru yola yönələsiniz.

151. Hamçinin öz içarınınızdan aylərimizi səz oxuyan, sizi günahlardan
tamizlayən, Kitabı və hikmətini sizə öyrəndən, habelə bilmədiklərinizi də sizə öyrəndən bir Elçi gəndərdik.

152. Siz Mani yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənə şükür edin, Mənə küfr etməyin!

153. Ey iman gətirənlər! Səbir etmək və namaz qilmaqla Allahdan kənim dələyin. Həqiqətən, Allah səbir edənlərlədir!


159. Kitabda insanlara bəyan etdiyimiz açıq-aydın dəlliləri və doğru yol göstərən ayələri nazil etdikdən sonra onları gizli saxlayanlara hom Allah lənət edir, hom de lənət edə bilənlər lənət oxuyurlar!

160. Yalnız təvba edənlər, amallarını islah edənlər və həqəqə bəyan edənlər əstisnadır. Mən onların təvbasını qəbul edəram. Mən təvbaçılı qəbul edəm, Rəhmliyəm!

161. Kafir olub kafir kimi də olanlara Allahın, meləklərin və bəttün insanların lənəti olsun!

162. Onlar bu lənətin içarəsində həmişəlik qalarlar. Onların azabı yüngülləşdirilməyəcək və onlara möhtəşət də verilməyəcəkdir.

163. Sizin məбудunuz Tək olan İlahdır. Ondan başqa məбуд yoxdur, Məhəmmətdir, Rəhmətdir.

164. Həqiqətən də, göyərənin və yerin yaradılmasını, gecə ilə günküdən bir-birlə sıxıcı odağın olunmasına, insanlara fayda verən şeylərə yükənmiş haldə donizda üzən gəmilarda, Allahın göyən endirdiyi, onunla da ölmüş torpağı diriltdiyi suda, Onun bəttün heyvanatı yer üzünsə yayılməsində, küləklərin istiqamətinin dayişdirilməsində və göylə yer
arasında ram edilmiş bululdarda, başa düşüş insanlar için dolillar vardır.


166. O zaman, təbə olunmuş başçılər təbə olanlardan uzaqlaşacaq, hamısı şəbə görsək və aralarındakı əlaqələr kasılabəkdir.


169. O siza pis və iyənci işlər görməyə və Allahə qarşı bilmədiyiniz şeylər söyləməyi emr edir.

171. Kafırlarin maselli çığırtı ve bağırtıdan başka bir şey anlamayan heyvanlari haylayan çobani maselına bönzyir. Onlar kar, lal ve kordurlar, haqqı anlamazlar.

172. Ey iman götirənlər! Sizə ruzi kimi verdiyimiz pak şeylərdən əyin və eğer Allaha əbadət edirsinizə, Ona şükur edin!


174. Şükhəsiz ki, Allahın nazıl etdiyi kitabda olanları gizli saxlayanlar və bununla küz miqdarda pul ala edənlər öz qarınlarına oddan başqa bir şey doldurmurlar. Qiyamat günü Allah onları danışdırmaz və onları təmizə çıxarmaz. Onlar üçün ağırlı açılı bir azab vardır.

175. Onlar doğru yolen əvəzinə azğınliga, bağışlamağını isə əvəzinə azabi satın alan şaxslərdir. Onlar Cəhannəm oduna nece de sabirlidirlar!


179. Qisasda sizin üçün hayat (əmin-əmanlıq) vardır, ey ağıl sahiblər! 
Bəltə Allahdan qorxasmız.


181. Kim ölənin vəsiyyətinin eşitdikdən sonra onu dayişdirə, günah ancaq onu dayişdirənərin əzarında düşər. Şübhəsiz ki, Allah Eşidəndir, Biləndir!

182. Kim də vəsiyyət edənən haqıslıq etməsindən və ya günah işlətməsindən ehtiyat edib tarafların arasını düzəldərə, ona heç bir günah olmaz. Şübhəsiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir!

183. Ey iman gətirənlər! Sizdən əyəvelkə lər vacib edildiyi kimi, sızda oruc tutmaq vacib edildi ki, bəltə pis amallardan çəkinəsiniz.

184. Müəyyən sayıda olan günləri oruc tutmaqlısiniz. Sizlərdən xəsta və ya səfərdə olanlar başqa günlərdə eyni sayıda oruc tutmalıdırlar. Buna təqət olmayanlar isə buraxdığı har gününün avazına bir kasıbı yedirməklə fidya vərməlidirlər. Kim könülü olaraq yaxşılıq etsə,
bu onun üçün daha xeyirli olar. Biləsiniz ki, sizə oruc tutmaq daha xeyirlidir.


186. Qullarım səndən Mənim bərəmdə sərəüssərələr, Mən onlarə xəxəxə, Məna yəlvaranın duasını yəlavətə xət qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim çキッチンə qəbul edib Məna iman göstərinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər.


188. Mallarınızı öz aranızda haqszılıqla yeməyin və camaatın malının bir qəsmini bıla-bıla günah yolu ilə yeyəsiniz dəyə hakimləri əla alımağa qalmayın.


190. Sizinə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın! Həqiqətən, Allah həddi aşanları sevmir.

191. Müşrəklər harada yaxalaşmaqz öldürlün və sizi çıxartdıqları yerdən siz də onların çıxardın! Fitnə qətildən daha pisidir. Onlar siza qarşı Məscidulharamın yandında vuruşmayına, siz də onlara qarşı

192. Eğer onlar günah işlerine son qoysalar, albatı ki, Allah Bağışlayandır, Rahmlidir!

193. Fitne aradan qalxana qədər və dün ancaq Allaha məxsus edilənədək onlara qarşı vuruşun! Eğer son qoysalar, bilin ki, düşmançılık ancaq zalmlara qarşı olur.


204. İnsanların eləsi də var ki, onun bu dünyaya hayatında damışdıği sözlor səni heyran edər. O, qolbində olana Allahı şahid göstərər. Öslində o, an qati mübahisəciddir.

206. Ona: “Allahdan qorx!” – deyildikdə, 
lovğahq onu daha da günaha sərəkəkləyər. Ona Coğənnəm kifayət 
edər. Ora nə pis yataqddır!

207. İnsanların eləsi də var ki, Allahin 
razılığıni qazanmaq üçün canını 
da verər. Allah Öz qullarına qarşı 
Şofqəllidir.

208. Ey iman gətirənlər! İslamı 
buatovülkü gəbul edin və şeytənin 
addım izlərini ilə getməyin. 
Şübhəsiz ki, o sizə 
açış-aydin dəşəndir.

209. Siza açış-aydin dəhiller əldikdən 
sonra haqq yoldan çıxısanız, 
bilin ki, Allah Qüdrətlidir, 
Müdrıkddir.

210. Yoxsa onlar ancaq onu 
gözələyirlər ki, Allah bulud 
köləsinə maləklərlə 
birlikdə gələsin və iş bitmiş 
olsun? Bütün işlər Allaha 
qaytarılacaqdır.

211. İsrail oğullarından soruş ki, Biz 
onlara nə qədər aydın dəhiller 
göndərdik. Allahın nemətini 
əldə etdikdən sonra onu 
dəyişdirənlərə Allah şiddətli 
caza verəcəkdür.

212. Dünya həyatı kəfirlər üçün 
gözəlləşdirildi. Onlara iman 
gətirənləri məşərəyə qoyurdular. 
Halbuki müttəqiəlar qiyamat günü
onlardan üstün olacaqlar. Allah istədiyi kəsə hesabsız rüz verər.


215. Səndən Allah yolunda nə verəcəklərinizi sərəşəurlər. Də:
"Verəcəyiniz hər bir xeyir valideynlərə, qohum-əqrəbəyə, yetimlərə, kasıblara və müsəflərə aididir. Siz nə yaxşı edirsinizsa, səhəsiz ki, Allah onu bilir".


2. al-Бaqara

Cüz 2 42

الجـزء ٢

- سورة البقرة

“Ehtiyacinızdan artıq qalanını!”
Allah ayardan siza bela bıyan edir ki, balko fıkırlaşınız –

220. dünya ve axırat barısında. Söndan yetimler haqqında soruşurlar.


222. Söndan xeyz barısında soruşurlar.
De: “Bu, oziyyasverici bir haldır. Xeyz vəxti qadinlarla yaxşılıq etmədən uzaq olun və pak olmayınca onlarla yaxşılıq etməyin. Onlar temizləndikdan sonra isə Allahın siza buyurduğu yerden
onlara yaxınlaşın”. Şübhəsiz ki, Allah tövbe edənər də sevir, pak olanləri da.


224. Andlərinizə gərə Allahın adını, yaxşılıq etmənizə, Allahdan qorxmanız və insanlar arasında sülh yaratmanız dair bir manəyə çevirməyin. Allah Eşidəndir, Bələndir!


226. Qadınları ilə yaxınlıq etməniz and içənlər üçün gözələ müddəti dörd aydır. Əgər onlar fikirlərindən dönsələr, albotto ki, Alläh Başışlayandır, Rəhəmlidir.

227. Əgər onlar boşanmaq qərarına gəlsələr, şübhəsiz ki, Allah Eşidəndir, Bələndir!

228. Boşanmış qadınlar üç heyz müddəti gözələmdir. Əgər Allaha və Axirət gününe iman qətərirsi,
Allahın onların bütünə yaratdığıni gizlətmək onlara halał olmaz. 
Əgər bu müddət ərzində onların ərləri barışmaq istəsələr, onlara qaytarmağa daha çox həqəqətlərdir.
Kişilərin qadinlar üzərində şəriət müvafiq qayda qalən olduğu kimi onların da kisilər üzərində qələlər vərərdir. 
Kişilərin onlar üzərində olan qələləri isə bir dərəcə üstündür. Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir.


230. Əgər onu üçüncü dəfə boşayarsa, bundan sonra o qadın başqa bir kişiyyə getmarıncə avvalki şərinə qaytmaq halał olmaz. Əgər sonraki əri onu boşasa, Allahın həddərini yerinə yetirəcəklərini güman etdiyizlər təqdirə yenidən

Qadinlarnızı boşadığınız və onların gözləmə müddəti başa çatdıqı zaman ərə vi və vəyət şəriətə məvafiq qayda üzərə öz aralarında razılığa gələrsə, o qadinlara yenidən əyvolki ərələrinə oə getməyə mane olmayın. Bu sizlərdən Allaha və Axirət gününə iman getirənlərə verilən bir öyəd-nəsiyətdir. Bu sizin üçün daha yaxşı və daha pakdir. Allah bilir, sız isə bilmərsiniz.

Analar öz övlədərinə tan iki il omizdirsən. Bu, omizdirməni tamamlamaq istəyənlər üçündür. Anaların yeməyə və geyimi şəriətə məvafiq qaydada uşağın atasının
üzərində düşür. Həc kəs qüvvəsi çatdıqından artıq yükəlanmaq.
Nə anaya öz ovladına göra, nə de ataya öz ovladına göra zarar verilməməlidir. Bu vəzifə eynilə varisin üzərində düşür. Örər ata və ana özərinin razılığı və məşəhati ilə işəğı süddən kəsmək istəsələr, ikisinə de həc bir günah sayılmaz.
Örər siz uşaqlarınızı süd anasına emizdirək istəyirsinizsə və süd həqqin müvafiq qayda üzərə özərə özərə barədə etdikləri əsla görə sızə günah sayılmaz. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah sizin nə etdiklərinizə görür.


238. Namazları və günərtəndən sonra orta namazı qoruyun və Allah qərşisininə mütəlimə durun.

239. Əgər nəddi və qorxsanız, namazınızı ayaq üstə və ya minik üzərində qilin. Təhlükə sovusduqda ise Allah, siza bilmədiklərinizi nece öyrədibse, o cür yad edin!

240. Sizlərdən olan və özündən sonra zövcələr qoyub gədin kimərələr zövcələrinə bir ilin tamaminədək evlərinə çıxarılmamaq şərtələ bəxiləsəniz vəsiyyət etməlisiniz. Əgər onlar öz istəkləri ilə çıxib getslər, şəriət məşəfiq qayda
usaha özleri barəsində etdiklərinə
göra sizə günah gəlmiş. Allah
Qüdrətlidir, Mədərikidir.


242. Allah Öz aylarını sizə
bela boyan edir ki,
bələ başa düşəsiniz.

243. Mənələ adom olduları halda
ölüm qorxusundan yurdlarınından
çıxanları görmədən? Allah
onlara: “Ölün!” dedi. Sonra ise
onları dərildi. Doğrudan da, Allah
insanlara qarşı lütifkarıdır, lakin
insanların çoxu buna bəxən şükur etmir.

244. Allah yolunda vuruşun
və bilin ki, Allah
Eşidəndir, Biləndir!

245. Kim Allahə gözəl bir bərc versə
(malından Allah yolunda xərcləsə),
O da onun üçün bunu qat-qat artırar.
Allah kimişinin ruzisini azaldar,
kimişinin ruzisini da artırar. Siz ona
qaytarılaq açısqınız.

246. Musadan sonra İsrail oğullarindan
olan oyanların həsəna gələnləri
bilmirəməm? O zaman onlar öz
peyğəmbərələrinə dedilər: “Bize
bir hökmdar təyin et ki, Allah
yolunda vuruşaql!” O dedi: “Sizə
vuruşma vacib edilsə, ola biləsin ki,
vuruşmayasınız?” Onlar dediler: “Madam ki, biz yurdumuzdan çıxarılmışız və ovładlarımızdan ayrılırmışız, onda nə üçün Allah yolunda vuruşmayaq?” Vuruşmaq onlara vacib edildikdə isə onlardan az bir qismi əsasna olmaq üçün hamisi döyüşdən üz çevirdilər. Allah zahmları tanıdır.


250. Onlar Calutun və onun qoşununun qarışısına çıxıdışqda dədilər: “Ey Rəbbimiz! Bizə səbir ver, qəddərmərlərimizi məhkəmlət və kafir qövma qələbə çalmaqda bizə yardım et!”


253. Biz o elçilərin bazısını digərərlərdən üstən etdik. Onlardan bazısi ilə Allah daşışmış, bazısını


256. Dinda məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol aşğınlıqdan aydın


262. Mallarını Allah yolunda xərcəyənların və xərcəyədlərinin ardından minnət qoymayan və azizyət vermayanların, Robbi yanında mükafatları vardır. Onlarə
263. Xoş söz demək və xataların bağışlamaq, minnatla verilən sədaqətdən daha yaxşıdır. Allah Zəngindir, Həlimdir.


266. Məşər sizlərən bərə istəyərməki, onun xurma ağaclarından və üzüməklərdən əbatat, ağaclar altından çaylar axan və içində də onun üçün hər cür meyvələr olan bir baği olsun, sonra da ona qocalış
üz verdiyi zaman, özünün de o bağa mohac olan uşaqları olduğu bir halda bu bağa odlu bir qasırğa düşüb onu yandırısa? Allah ayələri sizo belə bəyan edir ki, bələkə tikirloşəsiniz.


268. Şeytən sizi yoxsulluqla qorxudur və yaramaz işlər görməyi əmr edir. Allah əsə sızə Öz tərəfindən bağışlanma və məhəmmət olunacağını vəd edir. Allah hər şeyi Əhatəedəndir, Biləndir.


270. Xarclədiyiiniz hər bir sədaqəni və verdiyiiniz hər bir nazırı şəhəsiz ki, Allah bilir. Zalımların isə köməkçiləri olmaz.


277. Haqiqətən, iman gətirib saleh emللər edən, namaz qalan və zəkat vərənləri Rəbbinin yanında mükafatlar gözləyir. Onlar heç bir qorxu xoxtur və onlar kədərlənməyəcəklər.

278. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və ögər möminsinizsə, sələmdən qalan faizi alməyən.


280. Ögər borcu olan adam ağır şərait içindədirsə, onun vəziyyəti düzəldən qədər ona möhələt verin. Bilin ki, borcu bağışlamaq sizin üçün daha xeyirlidır.

281. Allahın hüzuruna qayıtləcənmiz gündən qorxun! Sonra hər kəsa qazandığınız avazı büsbütün veriləcək və onlara zülm olunmayacaqdır.


286. Allah hər kəsi yalanız onun qüvvəsini çatdıqı qədər müəlləf edər. Hər kəsin qazandıqı xəyr yalanız onun özüne, qazandıqı sər də yalanız öz əleyhinədir. “Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xata etsək bizi əzalan discardma! Ey Rəbbimiz, bizdən ovvolklarə yükəldiyin kimi, bize də ağır yük yükələmə! Ey Rəbbimiz,
gücümüz çatmayan şeyi daşimağa bizi vadar etma! Bizi afv et, bizi bağışla ve bize rəhm et! Son bizim Himayədərəmizsan! Kafırlər mağlub etməkdə bize yardım et!"
3. Əli-İmran

(«İmranın ailası») surəsi

Marhomətli və Rəhmli
Allahın adı ilə!


2. Allah, Ondan başka ibadət layiq olan mobud yoxdur, əhdət Yaşaayandır, bütün yaradılanların Qəyyumudur.


5. Şübhəsiz ki, nə yerə, nə də göyə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz.


12. Kəflərə de: “Siz məğlub olacaq və Cəhənnəma toplanacaqsunuz! Ora nə pis yataqdır!”

13. Qarşı-qarşıya gələn iki dəstədə sizin üçün bir ibrat var idi. Dəstələrdən


16. O kaslar ki: “Ey Rəbbimiz! Həqiqatən, biz iman qatirdik, bizim günahlarınızı bağışla və bizi Od azəbindən qoru!” - deyirlər;

17. onlar sobir edən, doğru damışan, müti olan, malından Allah yolunda xərcləyən və sühb çağına yaxın bağışlanma diliyən kimsələrdir.

18. Allah Özündən başqa ibadət layiq olan məbudun olmadiğına şahidlik etdi, məlekələr və elm sahibləri de
3. Oli-Imran

3. Oli-Imran

Cüz 3

64

3. Oli-Imran

Cüz 3

64


cəhidlik etdilar. Allah ovdə olaraq adalətli olmaqdadir. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbəd yoxdur, Qüdrətli, Müdrikdir.


22. Onların şəmələri həm bu dünüyada, həm də axirətdə həcə olacaq, onların xaricəncələri da olmayacaqdur.

Onları uydurduqları şeylər öz dinlərində aladan çıxartdır.  

25. Baş verəcəyinə şübə edilməyən bir gündə onları topladığı və hər kəsa qazandığımız evəzə odəniləcəyi, özərləri nə həc bir haqizliq edilməyəcəyi zaman onların hali nəcə olacaq?  

26. De: "Ey mülkün sahibi Allahüm!  
Sən istədiyin kəsa mülkü verir və istədiyindən da onu geri alırsan;  

27. Son geçən gündüzə qatır, gündüzü da gecəyə qatırsan; ölüdən dərə çıxartır, diradan isə ölü çıxarırsan.  
Sən istədiyin kəsa hesabsız ruzi verərsən".  


29. De: "Kəkslərinizdə oləm gizlətsəniz  
da, üzə çıxarsanız da, Allah onu bilir.  
O, göylərdə və yerə olağınları da bilir.  
Allah hər şeyə qadırdır."
30. O gün ki, her kas etdiyi yaxşı ve pis smallarını qarışında hazır görəcək, özü ilə pis smallarının arasında çok büyük məsafə olmasının arzulayacaqdır. Allah sizi Özündən çəkəndirir (Öz azəbi ilə qorxudur). Allah qullarına Şəfəqtəlidir”.


33. Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin mömin nəslini və İmranın mömin nəslini seçib aləmlərdən üstün etdi.

34. Onlar biri digərindən olan hənif bir nəsə idilər. Allah Eşidəndir, Biləndir.


38. Elə oradaca Zəkarıyaya Rabbinə dua edərkən dedi: “Ey Rabbin! Öz tərəfindən məna pak bir noşil boxş et! Şübəsiz ki, Son duaların Eşidənən”.


42. Bir zaman mələklər dedilər: “Ey Məryəm! Həqiqətən, Allah sənə seçdi, təmizlədi və seçib aləmlərin qadinlərindən üstün etdi.”
3. Əli-Imran  Cüz 3  68  

43. Ey Meryəm! Rəbbimə itaat et, səddə qıl və rükəyə gedənlərlə birlikdə rükəyə get!"


46. O, həm bəşikdə ikan, həm də yetkin çagında insanlarla danışacaq və saləhərən olacaqdir"

47. Maryəm dedi: "Ey Rəbbim! Mən bir insan toxunmadığım bir halda necə ovətdim ola biler?" Allah dedi: "Allah bələcə istədiyini yaradır. O, bir işin olmasını istədiyə ona ancaq "Oll" - deyir, o da olur".

48. Allah ona yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək.

sizin için palçaqdan qışa bənzər
bər şey düzaldıqda ona üfürərəm, o
da Allahın izni ilə qış olaq. Allahın
izni ilə anadangelə xoşqor, cüzəm
xəstəliyinə tutulanı sağaldar və
ölələr dirildərəm. Evlərinizdə
yədəyiñiz və saxladiğiniz şəxliyə siza
xəbər verəm. Ögər məmərsinizə, xəbhəsiz ki,
bunda sizin üçün dədəl vardır.

50. Məndən avval nazıl olmış Təvratı
təşdiqlayıcı kimi və sizi hərəm
edilmiş bazı şəxliyə halal etmək üçün
göndərildim. Mən sizi Rəbbinizdən
bər dədəl götdərəm. Allahdən qorxun
və mənə itaət edin.

51. Həqiqətən, Allah mənim də Rəbbim,
sizin də Rəbbinizdir. Ona ibadət
edən! Çànki bu, düz yoldur”.

52. İsa onlardakı külfrü hiss etdiyə
dedi: “Allah yolunda kimlər mənə
yardımçı olacaq” Həvarılar dedilər:
“Bizik Allahın dininin yardımçıları!
Bizi Allaha iman götürək. Sən də
şahid ol ki, biz məşəlmanlarıq!

53. Ey Rəbbimiz! Biz sənin nazıl
etdiyinə iman götürək və göndərdiyin
elcinin ardınca getdik. Bizi də
şahidlərlə bir yerə yaz!”

54. Onlar xiyəl qurdular, Allah də xiyəl
quru. Allah xiyəl quranıla qarşı
xiyəl quranların ən xeyirlisidir.

56. Kəflərlər isə bu dünyada və axırdə şiddətli azab verəcəyəm. Onların köməkçiləri de olmayaçaq"

57. Allah iman gatirib saleh əməllər işladanların müküfatları tam verəcəkdir. Allah zalımları seymir.

58. Bunlar sənə oxudugumuz ayaların və hikmetli Zikrəndir.

59. Haqiqatın, Allah yanında İsanın masali Adamin masali kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra isə ona "Oll!" dedi, o da oldu.

60. Haqq sənın Rəbbindəndir. Elə isə heç vaxt sübhə edənlərdən olma.

61. Sənə bilik gəldikdən sonra kim sənənə İsanın barəsində mühahisə edərsə, de: "Gəlin oğullarınızı və oğullarınızı, qadınlarınızı və qadınlarınızı, özümüzü və özümüzü çağırıraq, sonra isə dua edib
yalancılara Allahin lønat etməsini diləyək".


63. Ögər onlar üz döndərsələr, şəhəsiz ki, Allah fitnə-fəsad tərədənələri tənəyiş.

64. Də: "Ey Kitab ahli! Bizim və sizin aramızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki, Allahdan başqa isə ibadət etməyək. Ona həc bir şeyi şərək qoşmayaq və Allah qoysub bir-birimizi ilahılaşdırəyək". Ögər onlar üz döndərsələr, deyin: "Şahid olun ki, biz müsəlmanlarım!

65. Ey Kitab ahli! Nə üçün İbrahim barəsində höcəltəşirsiniz? Təvrat və İncil ancaq ondan sonra nazil edilmişdir, məgar anlamaşmışınız?

66. Bax, siz o əksərsiniz ki, bildiyiniz şeylər barəsində höcəltəşirsiniz. Ona nə üçün bilmədiyiniz şeylər barəsində höcəltəşirsiniz? Allah bilir, siz bilmərisiniz!

67. İbrahim non yahudi, no
de næsrani idi. O, ancaq
honif bir müsəlman idi və
müşərlikdən deyildi.

68. Haqqıqətən, insanlardan İbrahimə on yaxın olanı, onun ardınca gədənərlər,
3. Əli-Imran

Cüz 3

bu Peygəmbər və iman gətirənlərdir. Allah məməlinər Himayədənirdir.


70. Ey Kitabənən! Haqqə şahid olduğunu halda nə üçün Allahın ayələrini inkar edirsiniz?

71. Ey Kitabənən! Nə üçün siz bıla-bıla haqqə batılı donu geyindirir və haqqı gizlədirsiniz?

72. Kitabənən bir zümər dedi:
“Məminlərin nazil edildə günün avvalında iman gətirin və günün sonunda inkar edin ki, bəlkə onlar öz dinlərindən dönələr.

73. Yalnız sizin dininizin ardınca gələnlərə inanın ki, kiməsə sizə verilən bənəzəri verilməsin, yaxud müəələnər Rəbbinizin yanında sizə dəlil gətirəmsinlər”. De:
“Şubhəsiz ki, doğru yol Allahın haqq yoludur!” De: “Şubhəsiz ki, lütf Allahın Əllindər və onu istədiyinə verir! Allah hər şeyi Əhatədəndir, Əlləndər”.

74. O, Öz mərəhəmatını istədiyi kəsə maksus edir. Allah büyük lütf sahibidir.

75. Kitabənənən ələsi var ki, ona bir yığın mal əmanət etən, onu sənə tam qaytarar. Onlardan ələsi də var ki,
3. Əli-Imran


76. Xeyr! Kim əhdini yerinə yetirən və Allahdan qorxsa, şübhəsiz ki, Allah müttəqiləri sevər.


80. O siza melanləri və peyğəmbərləri özünüüzə məbədlər qəbul etməyi
buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı amr edərmi?


82. Bundan sonra üz döndəronlar - məhz onlar fəsilərdədir.

83. Yoxsa onlar Allahın dinindən başqa bir din axtarırlar? Halbuki göylərdə və yerdə olan hər bir maxluq istər-istəməz Ona təsəvur olmuş və Ona da qaytarılacaqdır.


85. İslamdan başqa bir din axtaran şəxsən, o din heç vəxt qəbul olunmaz və o, axırıdə ziyana uğrəyanlardan olaır.
86. İmam gotirdikdan, Peygamberin hoqiqi peygamber olduğuna şahid olduqdan ve özlerine aydın dalıllar goldikdan sonra kafir olan adamları Allah nece doğru yola yönlendir? Allah zalim adamları doğru yola yönältmez.

87. Onların eazası, sübhosiz ki, Allahın, melaqlerinin ve bütün insanların onları lanetləməsidir.

88. Onlar bu lanət in içində həmisəlik qalacaqlar. Onların azabı yuquləşdirilməyəcək və onlara möhlat də verilməyəcəkdir.

89. Bundan sonra tövbə edib öz aməllərinə islah edənlər isə əstisnadır. Sübhosiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

90. Sözsüz ki, imam gotirdikdan sonra kafir olan və küfürlərini bir daha artırən kimsələrin tövbəsi qəbul olunmayacaq. Məhz onlar doğru yoldan azanlardır.

91. Hoqiqətin də, kafir olub kafir kimid olanların heç birindən dünya dolusu qızıl fidyə versus belə, qəbul olunmayacaqdır. Onlara ağrılı-əcili bir özəb hazırlanmışdır və onların kəməkçiləri də olmayaçaqdır.

92. Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xarclamayınca xeyrə nail olmayaçaqınız. Sizin nə
3. Öli-Imran

xarçədiyinizi, şühəsəz ki, Allah bilir.

93. Tövrat nazil olmamışdan avval İsrailin ancaq özü özünə haram etdiyi şeylərdən başqa bütün yeməklər İsrail oğullarına halal idi. De: “Əgər doğru dənışanlarısınızsa, Tövratı qətirin və onu oxuyun!”

94. Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduranlar – məhz onlar zalımlardır.


96. Həqiqətən, almərlərdən ötrü barakot və doğru yol göstəricisi kimi insanlar üçün ilə qurulan ev Bəkədadır.


98. De: “Ey Kitab ahli! Allah sizin etdiklərinizə şahid olduğunu halda, nə üçün siz Allahin ayələrini inkar edirsiniz?”

3. Əli-Imran

Cüz 4

Sura 3 Al-Imran

100. Ey iman gətirənlər! Əgər Kitab verilənlərdən bir dəstəyə itaat etsəniz, onlar sizi, siz iman gətirdikdən sonra belə, döndərib kafir edərlər.


102. Ey iman gətirənlər! Allahdan Ona layiq olan torzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölin!


104. Qox sizin içərinizdən xeyrə çağuran, yaxşı işlər görməyi buyurən və pis amolləri qadağan edən bir camaat çıxışın. Məhz onlar nicə qovuşanlardır.
3. Əli-İmran

105. Özlərinə aydın dalillər qoldıkdan sonra fırqalara ayrılıb ixtilaf edənlər kimi olmayın. Onları böyük bir əzab gözləyir.


107. Üzlərə ağı olan əslər isə Allahu mərhamətli altında olacaq və orada əbədi qalacaqlar.


111. Onlar səzi əziyyətdən başka bir zərər yetirə bilməzlar. Əger sizinə vuruşməli olsalar, arxa çeviriib
qa’çarlar. Sonra isha onlara kõmøk da edilmaz.


3. Əli-Imran

117. Onların bu dünya həyatında sərf etdiklərinin məsələ, özərinə zülüm edən adamların taralasına ziyən vurub onu məhv edən çox soyuq bir küllayın məsələsinə bənzəyir. Allah onlara zülüm etmədi, lakin onlar özərini özərinə zülüm edirdilər.


120. Sıza bir uğur nəşib olsa, bu onları kədərləndirər. Sıza bir fələkat üz verdikdə isə, buna fərəhlənərlər. Əgər sabir etsəniz və Allahdan qorxsanız, onların qurduğu hiylə sizi ziyana sala bilmez. Həqiqətən,
Allah onların na etdiklerini əhətdir:

121. O zaman son Uhuddaki döyüşdən ötrü möminləri mövqelərə yerloşdirmək üçün şəhər tezdən ailəndən ayrıb getdini. Allah, Eşidändir, Biləndir!


123. Siz zaif olduğunuz halda Allah, Badrдо sizə yardım etdi. Eto isə Allahdan qorxun ki, bolko şükür edəsiniz.

124. O vaxt son möminləre demişdiniz: “Rəbbinizin gəndərdiyi üç min məlayin köməyinə çatması, siza bəs etmərəni?”

125. Əlbətə, siz səbir etsəniz, Allahdan qorxsağınız və onlar bu saat sizin üstününə hücuma keçələr, Rəbbiniz nişanlanmış beş min mələklə sızə yardım edər.


127. Bu ona gör idi ki, Allah bununla kəsfərərin bir bölülüünü qırğınə versin və ya onları darmadağın etsin ki, məyus halda geri dənəstənər.
3. Əli-İmran


130. Ey iman gətirənlar! Dəfələrlə artırılmış olan sələmlə yeməyin! Allahdan qorxun ki, bəlxə, nicat tapəmiz.

131. Kafirlər üçün hazırlanmış Oddan çəkinim.

132. Allaha və Peygəmbərə itaat edin ki, bəlxə sizə rəhm olunsun.

133. Rəbbiniz tərəfindən bağlıslanmağa və müttəqilər üçün hazırlanmış, genişliyi göylər və yer qədər olan Cənnətə təlasin.

134. O müttəqilər ki, bolluq zamamı da, qətləq zamamı da məllərindən Allah yolunda xərcləyir, qəzəblərinə bəxər və insanları bağlıslayırlar. Allah yaxşı iş göranları sevir.

136. Onların mükafatı, Rəbbindən bağışlanma və ağacları altından çaylar axan Cənnət bağlanır ki, orada vələli qalacaqlar. Yaxşı omət sahiblərinin mükafatı necə də gözdərdir!

137. Sizdən öncə de neça-neça əhvalatlar olub keçmişdi. Odur ki, yer üzündə gəzib dolaşın və görün haqqı yalan sayanların aqibəti necə olmuşdur.

138. Bu, insanlar üçün bir açıqlama, doğru yol göstəricisi və əyündənəşıtdir.

139. Acizlik göstərməyin və kədarələnməyin. Möminsinizə, üstün olacaqsınız.

140. Öğər siz Uhud döyüşündə yara almışsınızsa, o düşman qövum də bu cür yara almışdı. Biz bu günləri - qalibiyəti və mağlubiyəti insanlar arasında növbə ilə dayışdiririk ki, Allah iman əsərinə üzə çıxarsın və aranızdan şahidər seçsin. Allah zəhləmləri sevmir.

141. Həm də ona görə belə edirik ki, Allah möminləri tamıza çıxarsın və kafırləri məhv etsin.

142. Yoxsa elə güman edirdiniz ki, Allah içərinizdən cihada çıxanları və sabir edənələri ballı etmədən siz Cənnətə daxil olacaqsağınız?
143. Siz ölümlə qarşıləşmamışdan öncə onu arzulayırmdınız. İndi isə siz onu öz gözərlərinizdə göndəniz.


147. Onların dedikləri ancaq: "Ey Rəbbimiz! Günahlarınız və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bize bağışla; əməllərinizə sabit et və kəffir qovma qələbə çalmaqda bize yardım et!"— olmuşdur.

148. Beləliklə Allah onlara həm dünya mükafatını, həm də gözəl axırot mükafatını verdi. Allah yaxşı is göənləri sevir.
149. Ey iman gətirənlar! Öğar kəfirlərə itaat etsənz, onlar sizi geriə qaytarar və sız də ziyana uğramış halda geriə qaydırdırsınız.


151. Haqqında heç bir dəlil nazil etəndiyi şeyi Allahə şərık qoşduğuqlarına görə, kəfirlərin qəblərinə qorxu sałąqlar. Onlarnı qəsməcaqları yer Oddur. Zalımlərin məskunlaşacağlı yer necə də pisdir!


153. O zaman Peyğəmbər arxamızdan — düşənə yaxin olan sıralardan sizi çağırğı şəhər halda sız heç kəmə ayəmiyyət verənlən düşəndən qaçdırınız. Allah da sizi qəminizin üstündə qəm qoymaqla cəzalandırdı ki, alinizən çıxan şeyləre və başınzda gələn məsəbətə görə


156. Ey iman qətirənlər! Səfərə çıxmış və ya müharibəyə getmiş qardaşlarınızı barəsində: “Əgər onlar bizim yənnəmizda olsaydılar, nə dər, nə də

157. Eğer siz Allah yolunda öldürülər ve ya ölərsinizə, bilin ki, Allahın günahınızdan keçəmiş və səzə mərmət göstərməsi kafirların yığdıqları şeylərdən daha xeyirlidir.

158. Öləniz de, öldürülsünüz de, mütlaq Allahın hüzuruna gətirilib cəm olunacaqsınız.


161. Peyğəmbərə omanətə xəyanat etmək yaraşmaz. Omanətə xəyanat edən kimsə Qiyamət günündə xəyanat
etdiyi şeylo gələr. Sonra da hər kəsə oəmlərinin övəzi təm veriləcək və onlara züləm edilməyəcəkdır.

162. Məgər Allahın razılığını qazanmaq üçün gənən kimə, Allahın qəzəbinə gələn və şəxənaq yeri Cəhanəm olan bir kimə ilə bərabər tutula biler mi? Ora nə pis qayidə yeridir!

163. Onlar Allah yanında müxtəlif dərəcələrdə olacaqlar. Allah onların nə etdiklərini görür!


166. Uhudda iki qoşunun üz-üzə gəldiyi gün sızə üz vermiş məsəbat Allahın izni ilə olduğu ki, möminlərə aşkara çıxartınsı


168. Evlərində oturub öz qərəslərini barəsində: “Əgər onlar bize qulaq asmiş olsaydırlar, öldürüləmdədirlər” — söyləyənlərə de: “Əgər doğru danışırsınızsa, onda ölüm üzünüzən uzaqlaşdırın!”

169. Allah yolunda öldürülənləri əsər ölümüş sanma. Oxsına, onlar dirdirdər; özərinin Rabbı yanunda onlar rüzi verilir.

170. Onlar Allahın Öz lütfəndə onlara verdiyi nemətlərə sevinir, arxalarına golib halə onlara çatmamış kəsərlərin heç bir qorxu ilə qarşılaşımayacaqlarına və onların kədarları mayacaqlarına fərdənənərər.

171. Onlar Allahın nəmətənə, lütfkarlığına, hom de Allahın məməliyinə mükanatının heç çıxarmayaçağına sevinirər.


175. O şeytan sadəce sizi öz dostları ile qorxudur. Möminsiniz, onlardan qorxmayın, Menən qorxun!

176. Küfrə can atanlar sənə kaderləndirərəsən. Çünkü onlar Allahə heç bir zərər yətirə bilmezələr. Allah istəyir ki, onlara axırıda heç bir şey nasib etməsin. Onlar üçün büyük bir şəzər vardır.


179. Allah pisi yaxşidən ayirmayına möminsəri sizin oldugunuz


182. Bu, öz əllərinizdə etdiyiniz əməllərə görədir. Yoxsa Allah qullarına züləm edən dəyildir”.

183. Onlar dedilər: “Allah bizdən əhəd almışdı ki, həc bir elçiya, odun yandıracağı bir qurban gətirməyinə inanmayaq”. De: “Məndən avval də səzə elçilər açıq-aydıq dəillərlə və dediyiniz qurbanla gəlmişdilər. Ögər doğru dəlişənərsinizsə, onda nə üçün onları öldürübünüz?”
184. Eğer onlar sonu yalanç hesap etseler, bil ki, sandan avvel açığa alınan dolalar, müjaddas yazılılar ve nur saçan Kitabla gelmiş elçileri de yalanç hesap etmişdiler.


188. Törətdikləri omməllərdən fərəhlanan və etmədikləri işlərlə göra tərif olunmuş xoşlayan kimslərin azəbdən qurtulacaqlarını așla güman etmə. Onlara açlığı-agrılı bir azab hazırlanmışdır.

190. Doğrusu, göylerin ve yerin xəlq edilməsinə, gecə ilə gündüzün bir-birini avəz etməsinə ağılı adamlar üçün dəlillər vardır.


194. Ey Rəbbimiz! Öz eləsilərinin vasitəsi ilə bize vəd edəklərinizi ver və Qiyamat günü bizi rüşvay etə! Şübhəsiz ki, Sen vədindən dənəzən!

195. Rəbbi onlarə belə cavab verdi: "Mən, sizlərdən yaxşı işlər
görn – ister kişi, isterse de kadın olsun, – heç bir kasıma amayınu puç etmərəm. Siz bir-birinizdən siziz.
Hicrat edənlərin, öz yurdlarından çıxarılınlarım, Məniim yolunda əziyyətə düşər olanların, vuruşanların və öldürülenlərin, oltətə, təqsirlərinən keçəcək və onları ağacaları altında çaylar axan Cənnət bağlarına daxil edəcəyəm.
Bu, Allah tərəfindən bir mükafatdır. Gözəl mükafat məhz Allah yənəndədir.  

196. Qoy kəfərlərin diyarətdiyər gözəb dolaşması sənə aldatmasın!


198. Öz Rəbbindən qorxanları ağacaları altında çaylar axan Cənnət bağları gözəyir ki, onlar orada obodi qalacaqlar. Bu, Allahından bir ziyəfatdır. Allahın yənənda olan nəmətər məminlər üçün daha xeyirlidir.

3. Əli-Imran

200. Ey iman gətirənlor! Səbir edin, dözümlü olan, sərhəd boyu növə ilə keşik çəkin və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapaçınız!

2. Yetimlərin mallarını özlərinə verin və yaxşılm pis ilə dəyişməyin. Onların mallarını öz mallarınıza birlikdə yeməyin. Şübəsiz ki, bu, böyük günahdır.


4. Qadinlara öz mehərlərini künül xoşluğu ilə verin! Əgər onlar öz xoşları ilə bundan siza bir pay versələr, onu nüşcanlıqla və halallıqla yeyin!


7. Valideynlərin və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan kişilərə pay düşür; valideynlərin və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan qadınlara da pay düşür. Bu mal əsər az olsun, əsərsə de çox, onlar üçün müəyyən edilmiş bir paydır.

8. Əgər bölgü vaxti orada qohumlar, yetimlər və kasiblar istirak edərsə, onlara o maldan bir şey verin, özərinə do xoş söz deyin.


12. O'gur vaft etmis zöveclarinizin ovldi yoxdursa, onlarni vasiyyati yerina yetirildikdon va ya borcu ödnildikdon sonra, qoyub getdiklori malin yarisi sizindir.
4. an-Nisa

Yox əgar onların ovladi varsa, onda qoyub getdiklərinin dörddə bir hissəsi sizindir. Əgar sizin ovladınız yoxdursa, vəsiyyətiniz yerinə yetirildikdən və ya borcunuz ödəniləndikdən sonra, qoyub getdiyiniz malin dörddə bir hissəsi zövçələrinizə çatır.


15. Zinakarliq edan qadinlarning qarşı özünüzdan dörd şahid çağurun! Ógar onlar şahidlik etsolar, q qadinlar, ölüm onlarin hoyaţina son qoyanadak va yaxud Allah onlar üçün bir yol açanadak evlərdə həbs edin!


19. Ey iman gəttirənlər! Qadinlara zorla varis çıxmaq sizə halal deyildir.
Qadinlar açıq-əskər yaramaz bir iş görməyinə, onlara verdiklərinizin bir hissəsini geri almaq üçün onları sıxışdirmayın. Onlarla xoş rəftar edin. Ógar onlar xoşunuza galmirsə, ola bilsin ki, xoşlamadığınız bir şeydə Allah siza çoxlu xeyir nəsib etmiş olsun.
20. Əgər bir arvadın yerinə başqa bir arvad almaq istəyəniz, onlardan birinə yığın-yığın mal vermiş olsanız belə, həc bir şey geri almayın!
Məğər verdadınız böhtan atmaq və açıq-aşkar günah işlətməklə geri alacaqsınız?


22. Olub-keçənlər istisna olmaqla bundan sonra atalarınızın evlənmiş olduğu qadınlarla evlənəməyin.  
Həqiqətən, bu, iyircən və qazəb doğuran bir oməl və murdar bir yoldur.

23. Sizə analarımız, qızlarınız, bacılarnız, bibiləriniz, xalalarımız, qardaş qızları, bacı qızları, sizi amizdən süd analarınız, şud bacılarnız, arvədəlarımız anaları, xəritələr etdiyiniz qadınlarımımız himayənizdə olan qızları, – yox əgər o qadınlarla xəritələr etmişsinizsə, onda bu ögey qızlarımıza 
evlənəməyiniz səzə günah dəyildir, – öz belinizdən gələn oğullarımız 
arvədələri ilə evlənmək və iki bacını birlikdə almaq haram edildi.  
Olub-keçənlər ise artıq keçmişdir.  Həqiqətən, Allah  
Bağışlayandır, Rəhmlidir.


27. Allah sizin tövəbələrinizi qəbul etmək istədiyin halda, ehtiraslara qapılanlar sizi çox konara meyl etməyə - haqdan uzaqlaşmaga yönəldərər.

28. Allah sizin üçün şəriət hokmərini yüngüləşdirmək istəyir, çünki insan zəif yaradılmışdır.


31. Sıza qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkənsiniz, Biz sizin təşəqslarınızdan keçər və sizi şərafəli bir keçidə - Connetə daxil edərik.

4. an-Nisa


#### 34. Allahın onlardan birini digərindən üstün etdiyi və öz məllərindən xərclədiklərinə göra kişilər qadinlər üzərində hımayəciridir. Əmalıxələh qadinlar Allahə itaat edər və qorunması lazımlar olan şeyləri Allahın hımayası sayəsində qoruyub saxlayırlar. Özbəşənliqlə qərarlarının qorxduğunu qadinlara nəsiht edin, yataqa onları tərk edin və onları döyün! Ənger siza itaat etsələr, onlara azizəyət vermək üçün başqa yol axtarmayın. Həqiqətən, Allah Ucadır, Büyükdür.

#### 35. Ənger ar-arvad arasında əxtiləf olacaqından qorxsanız, onda kişinin ailəsinin bir hakim və qadinin ailəsinin bir hakim göndərən. Ənger bunlar islah etmək istəsələr, Allah da onları barışdırır. Həqiqətən, Allah Biləndir, hər şeydən Xəbardardır.


38. Və o kəslər ki, öz mallarını insanlara göstərmək məqsədilə xərcəlayır, Allahə və Axirət günüə inanmirlər. Kimin yoldaşı şeytəndir, necə də pis yoldaşdır o!


40. Haqiqatən, Allah zərər qədər də olsa zülüm etməz. Ögər qulun gördüyü iş yaxşı olmasa, Allah bunu artırar və Öz tərəfindən böyük mükafat verər.

41. Biz hər ümətənən bir şahid gətirəcəyəyiz və sənə də onlara şahid gətirəcəyəyiz zaman onların həq necə olacaq?

42. Küfr edib Peygəmbərə asi olanlar o gün yerin altına girməyi arzu edəcəklər. Onlar həc bir sözü Allahdan gizlədə bilməyəcəklər.

43. Ey iman gətirənlar! Sərəxəş ikən nə dediyinizə anlayana qədər və cinsi alaqədən sonra nətəmiz olduğunuz halda, - yolda olan müsəfərər istisna
olmaqla – qisl edondok namaza yaxinlasmaym. O`g`or xasta va ya seferda olsanz, yaxud sizlardan biri ayaq yolundan gelibso va ya qadinlarla yaxinlig etmissinzso, su tapmasaniz, tamiz torpaqla tayammum edin, uzunusa va alleriningi sirtin! Haqiqa tan, Allah ofv edondir, Bagislayandir.

44. Kitabdan ozlarning pay verilishi
goslori gormursonmi ki, onlar
aqzimgisi satin ahbalar va sizdi doqru
yoldan azurmaq istaayilarsiz?

45. Allah sizning dushmonlariningi daha
yaxsi tamyir. Himayoci olaraq Allah
kifayat edar! Yardimci olaraq Allah
yetar!

46. Yahudilardon bozilori kalmalaringi
yerini davishdirir, dillarini ayarik va
dina tona vuraraq: “Esitdik va asi
olduq!” “esitdik va asi
olduq!” “esidimloyuni esit!” “biza
qaygi gostar!” – deyirlar. O`g`or onlar:
“Esitdik va itaat etdik!” “esit!”
“biza nazar yettir!” – desaydilar,
albatta, onlar ucin daha xeyirli
va daha doqru olardi. Lakin Allah
kufurlarina gore onlarlenatldi. Onlar
olduqca az inanurlar, yaxud onlarin
yalniz az bir hissosi iman gotirir.

47. Ey Kitab verilishlar! Uzlari
siyirib dumduz ederek arxalarina
ccevirmamisidan, yaxud shanba ohlini
lenatldiyimiz kimi onlar da
lenatlomamisdon onca yanmisda
olam tezdiqlayici kimi nazil
etdiyimiz Qurana iman götürün!
Allahın amri mütlaq yerine yetəcəkdir.


49. Özlerini öyənları görmərsən mí? Xeyr! Allah istediyini tariflayar və onlar xurma çardəyindəki lif qədər haqəsizliq edilməz.

50. Bax, necə de Allahə qarşı yalan uydururlar. Bu, açıq-aşkar günah sayilmaq üçün kifayət edər!


52. Onlar Allahın lənətlədiyi kəşlərdir.
Allah kimi lənətləyərsa, ona heç bir yardımçı tapmazsan.


54. Yoxsa onlar Allahın Öz lütfündən insanlara verdiyi şeyə görə onlara həsəd aparırlar? Biz İbrahimin nəsline de Kitab və Hikmat bəxs
etmiş ve onlara büyük bir sultanoğ vermişdik.


58. Həqiqətən, Allah sızə omanatələri sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında höküm verənə qədər höküm verənizi omr edir. Allahın sızə verdiyi bu öyüd-nəsihat nece de gözəldir! Şübhəsiz ki, Allah Eşidəndir, Görəndir.

4. an-Nisa


62. Öz allari ile sözlericilerin emellerre göre onlara müslubat üz verdikdan sonra senin yanna gelib: “Biz ancaq yaxsilig etmek ve mahbısoso edonlari barışdirmaq istedik!”— deyse Allaha and içdikda onların hali neca olacaq?

63. Onlar o kaslardir ki, Allah onların qolblarında olam bilir. Eto iso onlardan üz dönder, onlara öyün-nasıhet ver ve özleri barada onlara təsir göstərä bilaqacak söz söyle.

64. Biz hör bir elçini, Allahin izni ilə, ona məhz itaat edilsin deyə göndərdik. Oğər onlar özlinə zülüm etdikleri zaman senin yanna gelib Allahdan bağışlanma diləyəyirlər ve Peygəmbər də onlar üçün bağışlanma diləyəyidə, altətə ki, Allahın təvbihərə qəbül edən və Rahmli olduğunu görərdilər.
4. an-Nisa

65. Xeyr! Sənin Rabbına and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən çəkəşmələrdə səni hakim hesab etməyinə, sonra da verdiyin həkmləri goxo özlərinə bir şəxsin duymadan tam təslim olməyinə iman qətişmiş olmazlar.


67. Onda Biz də onlara Öz tərədiffəndən böyük bir mükafat verər

68. və onları doğru yola yönlərdik.

69. Allaha və Onun Elçisina itaat edənlər Allahın onlara nəmat olaraq bəxş etdiyi Peygəmbərlərə, sidq ürəkən inananlarla, şahidlərə və amolizahələrə birləkdə olacaqlar. Onlar nəcə də gözəl dostlardır.


71. Ey iman gətirənlər! Ehtiyatımızə oldun verməyin, düşmana qarşı yə bölüklerə, ya da hamımız birə çıxın.

72. İçərini zədə elələri də var ki, cihada çıxdiqda özərləri yubandırər və size bir müsibət üz vermiş olduqda: “Allah mənə marhamət göstərdi ki,
man onlarla birlikdə bəlaya düçar olmadım” — deyər.

73. Oğor Allahdan siza bir lütif yetişərsə, onda gəya sizinə onun arasında həc vaxt bağlılıq olmamış kimi: “Kaş man də onlarla birlikdə olub böyük bir uğur qazanaydim!” — deyər.

74. Qoy dünyə həyatımı atıb axırəti satın alanlar Allah yolunda vuruşunlar. Kim Allah yolunda vurusub öldürülərsə və ya qalib gələrsə, Biz ona böyük bir mükafat verəcəyik.

75. Siza nə olub ki, Allah yolunda və: “Ey Rəbbimiz! Bizi şahısı zalum olan bu şəhərən çıxart, bıza Öz tərəfindən bir himayəsi tayin et, bıza Öz tərəfindən bir yardımçı tayin et!” — deyən zəif kişilər, qadmlər və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz?

76. Möminlər Allah yolunda, kəfirlər isə tağut yolunda vuruşurlar. Elə isə şeytanın dostları ilə vuruşun! Şübəsiz ki, şeytanın hiyləsi zəifdir.


80. Kim Peygəmbərə itaat edərsə, Allah itaat etmiş olar, kim üz çevirərsə, bil ki, Biz sənini onlarla gözətçi göndərməmişik.


82. Magar onlar Quran barəsində düşünmərlərmi? Oğur o, Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, aləttə, onda çoxlu ziddiyyət tapardılar.


85. Kim yaxşı bir işə vasitəcilik etsə, ona bənun savəbdən bir pay düşər, kim də pis bir işə vasitəcilik etsə, ona də onun günahından bir pay düşər. Allah hər şeyi Qoruyandır.

86. Birə sizində salamlaşdığını zaman siz onun salamını daha böyük ehtiramla alın və ya verilən salamı olduğu kimi qaytarın! Həqiqətən, Allah hər şeyin həqq-hesabını çəkəndir.

87. Özündən başqa məбуд olmayan Allah, baş verəcanın şərhə edilməyən Qiyəmat günü səzi mütələq bir yerdə toplayacaqdır. Verdiyi xəbaarda Allahdan daha doğru söyləyən kim ola biler?

88. Sizə nə oldu ki, münəfiqlər barəsində iki davəyə ayırıldıq? Halbuki Allah
onları etdikleri mümelləre göre geri yəxqar": Siz Allahin azdirdiği kimsəni doğrulu yola yönəltməkvi istəyərsiniz? Allahın azdirdığı kimsə üçün hec bir yol tapa bilməzən.

90. Onlar özünə kufür etdikləri kimi, sizin da küfr edib onlarla eyni olmanızi istəyərərə. Onlar Allah yolunda hicət etməyinə onlardan özünüza dost tutmayın. Ögər əz çevirələr, onları harada görsanız, tutub öldürün. Onlardan ne bir dost, ne de bir köməkci tutun.

91. Siz bir başqalarına da rast gələcəksiniz ki, onlar həm sizdən, həm də öz camaatından arxayın olmaq istəyərərə. Onlar hər dəfə fitnaya qaytarıldığda gözəulumu ona qoşularız. Ögər onlar sizdən aralanıb geri çökələrə, sizinə vuruşmalar və sizə sülh taklif etələrə, Allah səzən onlara qarşı vuruşmanıza yol verməz.
golsunuz, tutub öldürün. Biz onlara karşı siza açık-aydın delil verdik.

92. Xata istisna olmaqla heç bir möminin başqa bir möminini öldürmek yaraşmaz. Hər kəs səhvan bir möminin öldürərsə, bir mömin kölə azad etməli və ölənin ailəsinə qanbahası verələdir. Onların sədaqə verməsi – qətili əvəz etməsi isə istisnadır. Əgər o olan kimsa, mömin olduğunu halda, səzə düşmən olan bir camaatdandırırsa, onda qətıl mömin bir kölə azad etmələdir.

93. Hər kəs qasdan bir möminini öldürərsə, onun coşası içərisində obodi qalacağı Cəhənnəm olar. Allah ona qazablanar, onu lenətlayır və onun üçün böyük bir azab hazırlayar.

94. Ey iman gətirənlər! Allah yolunda döyüsha çıxdıqınız zaman kiminə vuruşacağınızı yaxın edin və sizi salam verən şaxsa, dünya hayatının fəni manifestino can ataraq: “Son mömin deyilsan!” – deməyin. Allah yanında çox qanimətlər vardır. Əvvəllər siz de belə idiniz, Allah
sizə marhumət göstərdi. Odur ki, kiminin vurusacağınızı yaxın edin! Şübəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.


98. Ancaq zulmə qarşı çara tapməğa qadır olmayan və hıcrət etməyə yol tapa bilməyan zəif kişi, qadın və uşaqlar istisnadır.


101. Yer üzündə səfora çıxdığınız zaman kəffirərin sizzə zor və yetirəcəklərinən qorxarsınızsa, namaza qisaltmamanıza görə sizzə günah gəlməz. Şəbəsiz ki, kəffirərin sizzə açıq-aşın düzənmələrinizdir.

yera qoymaq sizə günah deyildir, 
lakin chtiyatınıza aldən verməyin. 
Sübhəsiz ki, Allah kafırlar üçün 
alçaldıcı bir əzab hazırlamışdır.

103. Namazı bitirdikdən sonra ayaq əşə 
ołanda da, oturanda da, uzanda 
da Allahı yad edin. Təhlükə sizdən 
sovuşduqda ənə, namazı lazımı 
yaydada qıllın. Çünkü namaz 
möəmlərə müəyyən olunmuş 
vaxtlarda vacib edilmişdir.

104. Kafir qəvrən təqib etməkdo 
zəiflik göstərməyin. Əger siz 
döyüşədə əziyyət çəkirsinizə, onlar 
da siz əziyyət çəkdiyinizə kimi 
əziyyət çəkirlər. Lakin siz onların 
əmmədiyələrinin Allahdan umursunuz. 
Allah Biləndir, Müəddirikdər.

105. Haqiqətdən, Biz sənə Kitabı haqq 
ələraq nazil etdik ki, insanlar 
arasında Allahın sənə vəhə yətiyi 
ilə hökm vəsəsən, Odur ki, xəmlər 
müəddifə edənilərən olma.

106. Allahdan bağışlanma dilo! Sübhəsiz 
ki, Allah Bağışlayandır, Rəhməlidir.

107. Özlorınə xəyanat edənilərən ətər 
mübahısa etmə. Sübhəsiz ki, Allah 
exəyanat edən günahkərən sevməz.

108. Onlar öz günahlarını insanlardan 
gizlədir, Allahdan ise çəkinmirərlər. 
Halbuki onlar Allahın razı 
qalmadığı sözlərə gecələr xəlvətdə 
söyledikləri vaxt belə, O, onların
yaninda olur. Allah onların ne etdiklerini ahata edir.

109. Bax, siz o käsrlarsiniz ki, dünya hayyatinda onlardan ötrü mübahise edirsiniz. Bos Qiyamat günü onlardan ötrü Allahla kim mübahise edecek va yaxud onları kim qoruyacaq?

110. Kim pis bir iş görərsə va ya özü özüne zülüm edərsə, sonra da Allahdan bağışlanma diliyarsa, Allahın Bağışlayan, Rahmlı oldununu görə.

111. Kim günah qazanarsa, onu ancaq özünün aleyhine qazanmış olar. Allah Bilendir, Müdrikdir.

112. Kim xata edər va ya günah qazanarsa, sonra da onu təqsiri olmayanın boynuna atarsa, özü özüne bohtan atmış va açiq aydın günaha batmış olar.

4. an-Nisa


117. Onlar Allahı qoyub, yalnız qədn adlarını daşıyan bütünər yalvarır və yalnız üsyanırdar şeytana sitayış edirlər.


119. Mən onları mütləq doğru yoldan azıracaq və xülələra salacaq; onlara mal-qaramın qulaqlarını kosmayi buyuracaq və Allahım yaratdılərinə dəyişiklik verməyi
4. ən-Nisa

Allahı qoyub şeytanı özünə himayədər tutan şəxs açıq-əskər ziyana uğramışdır.

120. Şeytan onlara vədlər verir və onların xülyalarına salır. Lakin şeytanın onlara verdiyi vədlər aldmatmaqdan başqa bir şey deyildir.

121. Onların şəhəncələri yer Cəhənnəmdir. Onlar oradan xilas olmağa bir yol təşkil etmirler.

122. İman gətirib saleh amallar edənləri ise ağaclarını altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları Cənnət bağlarına daxil edəcəyi. Bu, Allahın qırıqla vədi sayasında olacaqdır. Sözündə Allahdan daha doğru kim ola bılar?


124. Həm kişilərdən, həm de qadınlardan məmin olaraq yaxşı işlər göənlər Cənnət girişlər və onlarə xurma çardayinin qırdisi qədər haqsızlıq edilməz.

125. Yaxşı işlər göənlər Allahə təslim olan və hənif olaraq İbrahim dininin ardınca gənəd şəxsənin dən baxımından daha gözəl kim ola
biler? Allah İbrahimî sevimli dost tutmuşdur.


130. Əgar ər-arvad ayrilsalar, Allah hor birini Əz lütfündən zəngin edir. Allah hor şeyi Əhatədəndir, Mədrikdir.


133. Ey insanlar! Əgar Allah istəsə, sizi yox edib yerinizi başqalarını gətirər. Allah buna qadirdirdir.


135. Ey iman gətirənlər! Şahidliyiniz özünüzün və ya valideynlərin, ya da yaxın qohumların əleyhinə olsa belə, Allah şahidləri olub edənə də qoruyun. Əleyhinə şahidlik edəcəyiniz şəxsərin varlığı və ya kasib olmasından asılı olmayaq Allah onların hər ikisinə daha yaxındır. Arzularınıza uyur və haqda uzaqlaşmayın! Əgar siz yalan dənşəniz və ya həqiqəti deməkdan boyun qəçirəniz,
bilin ki, Allah ne etdikläriniziðen xəbərdardır.


137. Şübhəlisiz ki, iman gətirib sonra kəfir olan, yənə iman gətirib sonra kəfir olan, sonra da kəfrinlərini arətarlıları Allaha bağışlamayacaq və doğru yola yönəlməyəcekdir.

138. Münəfiqlərə müjdə ver ki, onlar üçün ağırlı-açılı bir əzab vardır.

139. Məminlər qoyub kəfrinləri özərinə dost təsanlara gücü və azəmat onlardan axtərənlər? Halbuki qüvvət və azəmat tamamilə Allaha məxsusdur.

140. Allah Kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini və onlara istehzə olunduğunu qəsədiyyiniz zaman, günahkarlar başka bir səhbitən keçməyiənə onlarla bir yerdi otrumayın. Yoxsa siz də onların tayi olarsınız. Şübhəlisiz ki, Allah bütün münəfiqlərə və kəfrinləri Cahəmmənə toplayacaqdır.

141. Onlar sizə göz qoyur – gözəyirlər ki, səzə bir bəla gəlsin. Əgar

Qiyamat günü Allah sizin aramızda hökm verəcəkdir. Allah kafırlərə məminləri möğəlub etməyə yol verməyəcəkdir.


143. Onlar imanla kürfrün arasdında tərəddüd edir, nə bunlara, nə də onlara (nə məminlərə, nə də kafırlərə) tərəf olurlar. Allahın azdırduğu şəxs üçün həc bir yol təşələnən.

144. Ey iman gatırənlər! Məminləri qoyub kafırləri özünüzə dost tutmayın. Yoxsa Allahı öz nəyəhinizə açıq-aydınlı də dəlil vermişəki istəyirsiniz?

145. Həqiqətən, münafiqlər Odu nən aşağı təbəqəsində olacaqlar; və sən onlara həc bir köməkçi tapa bilməzən.

146. Tövəbə edənərlər, əməllərini islah edənərlər, Allahdan məhkəm

147. Şükür etsanız ve iman gatırsanız, size azab vermek Allahan neyina gerekdir? Allah itaatkar qullarına teşekkür edəndir, Biləndir.


149. Əgər bir xeyri aşkara çıxarsanız, yaxud onu gizətsanız və ya bir pisliyə bağlılaşanız, bilin ki, Allah onun edəndir, hər şeyə Qadırdir.

150. Allahı və Onun elçilərini inkar edənlər, Allahı Onun elçilərindən ayırmaq ıstəyib: “Biz o elçilərin həzisəna inanır, həzələrəna isə inənməric!”—deyənlər və bunun arasında bir yol tutmaq istəyənlər—

151. məhz onlar əsl kafırlərdir. Biz kafırlar üçün alçaldıcı və azəb hazırlımıq.


156. Onlar hom do küfr etdiklerine və Məryəmə böyük bir bohtan dediklərinə göre,

157. bir do: "Huqiqatın, biz Allahın eləsi Məryəm oğlu İsa Məsihi
4. an-Nisa


158. Əksinsə, Allah onu Özünü tərəf qaldurmüşdür. Allah Qüdrətlidir, Mədrəktir.

159. Kitab ahəndən elə kimə xoxtur ki, öz ölümündən, xayud İsanın ölümündən avval ona iman gətirməsin. Qiyamat günü isə İsa onlar aleyhinə şahid olacaqdır.

160. Yəhədilərin etdikləri zülma göra, onlara daha once halal edilmiş gözəl nəmolortən haram etdik. Hom de bir çıxırınını, eləcə de özətənini Allah yolundan döndərdiklərən,


162. Lakin onlardan elmdə qüvvətlə olanlar və məmənlər sona nazil edilənə və sandan avval nazil
olanlara inanır, namaz qılır, zakat verir, Allaha ve Axirat gününe inan gürirler. Biz onlara büyük bir mükafat vereceğiz.


164. Daha önce bir qisim elçiler barasında sana söylediğim, diger elçiler barasında ise sene hiç nə söylemədik. Və Allah Musa ila sözə (vasitalı) damışdı.

165. Biz müjde verən və qorxudan elçiler gönderdik ki, insanların elçilerden sonra Allaha qarşığı bir bohanəsi olmasın. Allah Qüdrətlidir, Müdrikdirdır.


167. Kafir olub insanları Allah yolundan sapduran kimsələr dərin bir azgınlıqə düşmüşler.

168. Kafirləri və zalımları Allah bağışlamayacaq və doğru yola yönəltməyəcəkdir;
169. içərisində o bödə qalacaqları
cəhənnəm yolundan başqala. Bu isə
Allah üçün asandır.

170. Ey insanlar! Peygamber size
Rəbbinizdən qalan haqqi qaçdırıldı.
Elə isə iman götürün! Bu sizin üçün
xeyirli olar. Əgər küfr etsəniz,
 şübhəsiz ki, göylərdə və yerdə nə
varsa, Allah məxsusdur. Allah
Biləndir, Müdrikdir.

171. Ey Kitab əhl! Dininizə ifrata
varmağınız və Allah barəsində yalanız
həqiqətə deyin. Məryəm oğlu İsa
Masih ancaq Allahin elçisi, Onun
Məryəmə qondurduq “Oll!” kəlması
və Onun tərəfdən qondurulan bir
ruhdu. Allahə və Onun elçilərinə
iman götürün və: “Tənri üçdur!”
deməyin. Batil eqidənizə son
qoyun! Bu sizin üçün xeyirli olar.
Həqiqətən, Allah Tək İlahdır!
O, pakdır, müməddəsdir, əvlədi
olmaqdan uzaqdır. Göylərdə və
yerdə nə varsə, Ona məxsusdur.
Qoruyan olaraq Allah yetər.

172. Nə İsa Masih Allahin qulu olməğı
özüne ar bilər, nə də Allahə yaxın
olan mələklər. Allah Ona ibadət
etməyi özərənə ar bilərlərin və
takabəbərlik göstərənlərin hamısını
Öz hüzuruna toplayacaqdır.

173. İman götürən xeyirxah işlər
görənlərə gəldikdə isə, Allah
onların müxtəliflərini tam verəcək
4. an-Nisa

Öz lütfünden onlar üçün istədiyi qədar artracaqdır. Allaha ibadət etməyi özlərinə ar bilənləri və takəbərlilik göstərənlərə qəlincə, Allah onları ağırl-əcili bir şəhər düşar edəcəkdir. Onlar Allahdan başqa özərinə nə bir himayədər, nə də bir yardımçı tapacaqlar.


175. Allaha iman gətirən və Ondan mühkmə yapısan şəxsələri ise Allah Öz rəhməti və lütfüna qovuşduracaq və onları Özünə tərəf gənən dəzgə yola yönəldəcəkdir.


3. Leş, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, döyülüb öldürülmuş, hündür bir yerən yixiləb qəbərmış,
buynuzlanib öldürülmiş, yurttıcı heyvan terəfdanın parçalanıb yeyilmiş, - ölməmiş əşəkləriniz istisnadır, dəq qoyulmuş daşlar (bültər və s.) üzərində qəsimmiş heyvanlar və fəl oxları ilə qismət axtarmanız sizi haram edildi.


Allahdan qorxun! Şübhəsiz ki, Allah tez haqq-əsəb çəkəndir”.

5. Bu gün pak nəmətlər sızə halal edildi. Kitab verilənlərin yeməkləri sızə halal, sizin yeməkləriniz də onlara halaldır. İsmətli məmən qadinlar da, sızdan övvəl Kitab verilənlərin ismətli qadinlar da,
نمونه‌ای از مثال‌های آموزشی به‌پایان برسد و اینسان‌ها را سخن نزنند. از این‌رو که ادیان خود را به انسان‌ها می‌پردازند. این افراد را به این‌گونه که به‌طور مناسب باشند، از آن‌ها بپرسیدند. در این‌جا از افرادی که به‌طور مناسب باشند، از آن‌ها بپرسیدند.

6. ای‌مان گفتن‌ها! نماز بر این‌ها، عكس‌شدن و دیوایی بر این‌ها، فراموش‌کردن و این‌ها را بپرسیدند. از این‌ها بپرسیدند. این‌ها را به‌طور مناسب باشند، از آن‌ها بپرسیدند. در این‌جا از افرادی که به‌طور مناسب باشند.

7. از این‌ها و آوردن‌ها بپرسیدند. از این‌ها بپرسیدند. از این‌ها بپرسیدند.

8. ای‌مان گفتن‌ها! از این‌ها بپرسیدند. از این‌ها بپرسیدند. از این‌ها بپرسیدند.
daha yaxırdır. Allahdan qorxun!
Şübhəsiz ki, Allah ne etdiklərinizdən əxərdardır.

9. Allah iman gətirib saleh səmlər edənlərə vəd etmişdir ki, onlar üçün bağışlanma və böyük müdafat vardır.

10. Kafir olub ayələrimizi yalan şəyanlar əsə Cəhənnəm sakinləridirələr.


13. İsrail oğulları verdiklərə şəhdi pozduqlarına görə Biz onları lənətlədik və qalblərinizi sərtləşdirəndik. Onlar Kitabda olan kalmaların


16. Allah, Onun rizası arayın şəxsəri bu Kitabla əmin-əmənliq yollarına yönəldir, onları Öz izni ilə zülmətdən nura çıxarır və düz yola yönəldir.

17. "Şübəsiz ki, Allah Meryəm oğlu Məsihidir!" — deyənlər artıq kafir oldurlar. De: "Əhgər Allah Meryəm oğlu Məsihi, onun anasını və yer üzündə olanların həmsəni məh vətən istəsə, kim Ona bir şeyə mane ola biler?" Göyərlər, yerin və onların arasında olanların səltənət

18. Yəhudilər və xaçaşəstlər:

19. Ey Kitab ohi! Artıq siza elçilərin ardi-arası kəsildiyi bir dövrda:


21. Ey qövəmüm! Allahın sizin üçün müayyən etdiyi müqaddəs torpağı daxil olun və arxa çevirməyin ki, ziyana uğrayaraq dənməyəsiniz”.

Onlar oradan çıxmayince, biz ösla oraya daxil olmayacağız. Ögər onlar oradan çıxsalar, biz daxil olarız”.

23. Allahdan qorxanlardan, Allahın nemət verdiyi iki kişi dedi: “Onların üzərində şahər qapısından daxil oln. Ögər siz orada daxil olsanız, albattə, qalib gələrsiniz. Ögər məmələnizizə, Allahə təvəkkül edin!”


25. O dedi: “Ey Rəbbim! Mən yalnız özümə və qardışına hökm edə biləram. Ödər ki, Sən bizi bu günahkar tayfadan ayır!”


28. 5-
H-Maid*

Son handan sonra, man soni öldürmek üçün sana el qaldıran deyilmə. Həqiqətən, mən ahləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram.

29. Mən istəyirəm ki, sən, ham mənim günahımı, həm də öz günahımı üzərində qoturən və Od sakinlərindən olasan. Zəhləmlərə veriləcək cəza budur’.


34. Sizə məğlub olsaq olun olsa doqquzdan öncə tövba edənlər olarsa, bilin ki, Allah əhəmiyyət verir, Rəhmətdir.

35. Ey inançılar! Allahdan qorxun, Ona yaxınlaşmayə üçün vəsîta axtarın və Onun yolunda cihad edin ki, bələnicə tapa bilərsiniz.

36. Ögər yer üzündə olan hər şey, üstəlik bir o şəqərdə de kafirələr məxsus olsaydı və onlar bunu Qiyamat gününün şərhindən qurtarmaq üçün fidyyə verədilər, onlardan qəbul olunmazdı. Onlar üçün ağırlıq-əci qəçə bir azab hazırlanmışdır.


38. Etdikləri oəlin ovozində Allahın cəzası olaraq oğrə kişinin və oğrə qadının allərinə kəsən! Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir.


42. Onlar yalanə həvsələ qulaq asanlar və daima haram yeyənlərdər. Əgar onlar sənən yanınə gələnlər, aralarında hokm ver və ya onlardan üz çevir. Əgar onlardan üz çevirənə, sənə həc bir şeyə zorər vero bilənlər. Əgar onların arasında
hökm vermeli olsun, adalatlı hökm ver. Şübhəsiz ki, Allah adalatlı olanları sevir.


46. Onların ardınca Məryəm oğlu İsəm özündən övvəlki Tövratı təsdiqəyə olaraq gəndərdik. Ona içərisində hidayət və nur olan, özündən övvəlki Tövratı təsdiqəyən, müttəqilər üçün
doğru yol göstəricisi və əyəd-naxışət olan İncili verdik.

47. Qoy İncil əhl Allahın onda nazil etdiyiสริat qanunları əsasında hökm versinlər. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verənənlar – məhz onlar fəsiqlərdir.


50. Oıılar cahiliyyə dövrünün hökmünümü isteyirlər? Qətə inanan bir camaat üçün Allahdan daha yaxşı hökm verən kim ola bilər?


52. Son qalında xəstəlik olanların: “Qorxuruq ki, başımıza bir əılakət gələ” — deyənlər onların Kitab əhlə arasında vurnuxduqlarını görürsən. Ola biləsin ki, Allah qaləba baxış etsin və ya Öz tərəfindən bir amr versin və onlar ürəklərində gizətdiklərinən peşman olsunlar.


55. Sizin himayedärınız yalnız Allah, Onun Elçisi ve iman götirənlərdir. Onlar Allaha boyun öyrək namaz qılır və əzət verirlər.

56. Kim Allah, Onun Elçisini və iman götirənlər özünə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə çalanlar da məhz Allahin fırqəsidir.

57. Ey iman götirənlər! Sizdən əvvəl Kitab verilənən dərinizi ələ sahib oyun-oynucaq hesab edənələ və kəffərlər özünüza dost tutmayın. Öğər məməsinizə, Allahdan qorxun.

58. Siz namaza çağırıldığı zaman onlar onu məşəşəya qoyub oyun-oynucaq sayarlar. Bu ona görədik ki, onlar düşüncəsiz bir camaatdır.

59. De: "Ey Kitab ahlı! Yalnız Allah, bize nazil edilənə və bizən əvvəl nazil edilənələrə iman götərdiyimizə və sizin aksəriyyətinizən günahkar olduğuna görəmi bizi məzəmmət edirsiniz?"

60. De: "Allah yənənda cəza etibarila bundan daha pisini size xəber verəm? Bu, Allahın ənənatlıdıy, ona qazabləndiyi, özərləri da meyənmənlə və donuzlara dəndərdiyi şəxsələr və tağuta ibadət edənlərdir. Onlar, axirətdə yeri daha pis olan və doğru yoldan daha çox azanlardır!"

61. Onlar sizin yanınıza gəldikdə: "Biz iman götərdik!"—deyirlər. Halbuki onlar sizin yanınıza küfırlə gəlmiş və
onunla da getmişler. Allah onların gizlətdiklərinə daha yaxşı bilir.

62. Son onların bir çoxunu günaha, düşmənçiliyi və haram yeməyi tələsən görürən. Onların tutduqları omlar nece de pisdir!

63. Nə üçün din xadimləri və baş kəsişlər onlara günah sözərini və haram yeməyi qadağan etmirlər? Onların tərəfdikləri nece de pisdir!


65. Əgar Kitab əhl iman gatirir Allahdan qorxsaydı, əlbəttə. Biz, onların təqsirlərindən keçər və onları Nəim bağlarınız daxil edərdik.

66. Əgar onlar Təvrətə, İncəlo və Rəbbindən əzərlərinə nazil edilən düzgün omlə etsəydilər, onlar başları üstündə və ayaqlarını altında olan nəmətərəndə yeyərdilər. Onların
arásında haqqı etraflarıdan bir cemaat vardır. Lakin onların çoxunun etdiyleri anlamalar neco da pisdir.


69. İman getirənlərinin, həbələ yəhudi, sabii və nasraniyəndən Allaha və Axirət günən iman getirib yaxshi iş görenlərin heç bir qorxusu xoydur və onlar kodərənamayəcəklər.

70. Biz İsrail oğullarından ahd-peyman aldıq və onlara elçilər göndərdik. Hər dəfə bir elçi onlara konəllərinə yatmayan bir şey getirənda o elçilərin bir qismını yalançı hesab edər, bir qismını da öldürərdər.

71. Onlar müəssibət gəlməyəcəyinini güman etdilər, beləlikdə də kor və kor oldular. Sonra Allah onların tövbələrini qəbul etdi. Daha sonra isə onlardan bir çoxu
5. al-Maida

yene kor ve kar oldular. Allah onların ne etdiklerini görür.


76. De: “Allahı qoyub sizə nə bir zarar, nə də bir fayda vəro bilməyən şeylərəmi ibadat edirsiniz?” Allah Eşidəndir, Biləndir.
5. al-Maida

77. De: “Ey Kitab ahli! Dininizdə haqsız yerə ifrata vərməyin. Öncə azımış, bir çoxlarını də azırımış və doğru yoldan çıxmiş bir dəstənin istəklərinə tabe olmayın”.

78. İsrail oğullarından kafir olanlar həm Davudun, həm de Məryəm oğlu İsən dili ilə nəzərdən qaldılar. Bu, onların ası olduğunu və Allahın qoyduğu hədələri aşdıqlarına görə idi.

79. Onlar bir-birinəni etdiyələri pis omməllərdən çökindirmərdər. Onların etdiyələri necə də pisidir!


81. Ögər onlar Allaha, Peygəmbərə və ona nazil olaña iman gatirseydilər, müsərliklə özərinə dost tutmaqdadır. Lakin onların çoxu günahkarlardır.

82. Yəhudilər və müsərliklə iman gatıranlara qarşı düşmüşcilik edən insanların on pisi oldūğunu görəcəkən. “Biz xəçərəstik!”- dəyənələr isə dostluq baxımından iman gatırənlərə on yaxın oldūğunu görəcəkən. Çünki onların arasında keşəşlər və rahiblər vardır və onlar takəbbürlük göstərmirər.
83. **Allah'ın** elçisine nazıl edilen dinkodıkları zaman haqqı bildiklerine göre onların gözlerinin yaşla dolduğunu görəsan. Onlar deyərlər: “Ey Rabbimiz! Biz iman gətirdik, bizi daha şahidlərə bir yəro yaz!

84. Nə üçün biz Allahə və bize gəlan haqqə inanmayaq? Biz ki Rabbimizin bizi əməlisələş camaatla birləşərə **Cennət** daxil edəcəyinə üməd edirik”.

85. Belə dediklərini görə de Allah onları ağacları altından çayılar axan, içərədə qalacaqları Cennət bağları ilə mükafatlandırıldı. Yaxşı iş görənələrin mükafatı budur.

86. Kafir olub aylərlərimizi yalan sayanlar **Cənənnəm** sakinləridirlər.

87. Ey iman gətirənlər! Allahın sızə halal buyurduğu təmiz rüzələri haram etməyin və haddi aşmayın. Həqiqətən, Allah haddi aşanları sevəmir.

88. Allahın sızə ruzi olaraq verdiyi halal, təmiz mənətərən yeyin və iman gətirmiş olduğunuz Allahdan qorxun!

89. Allah sızı qəsəniz olmadan içdiyiniz andlara görə cazalandırmaz, lakin O, sızı qəsən içdiyiniz andlara görə cazalandıracaqdır. Bunun kəffərəsi öz ailənizə yedirtdiyinizin orta hesabı dəyərində ya on kasığı yedirmək


91. Həqiqatən, şeytan sərəxoşədə dəyəri və qumar vəsitelisə sizin aranızda ədəvat və kin salmaq, sizi Allahı yadda etməkdən və namazdan ayrımaq istəyən. Siz buna sən qoyacaqsinizmi?

92. Allaha itaat edin, Onun Elçisiin itaat edin və ası olmaqdandan çəkinin! Oğor üz çevirəniz, bilin ki, Elçiminin əhəndiyin düşən ancaq açıq-aydın təbiğ etməkdər.

93. İman gətirib yaxşı işlər gözlənərə, Allahından qərzərəq iman gətirəb yaxşı işlər görüldəkləri, sonra yenə Allahından qərzərəq iman gətirdikləri, sonra yenə de Allahdan qərzərəq yaxşı işlər görüldikləri tədərək, haram edilməmişdən ovvəl daddiqləri şeylərə görə həc bir günah gəlməz.
Allah yaxşi iş görenleri sevir.

94. Ey iman gätirənlər! Allah sizi allərinizin və nizalərinizin çata biləcəyi bir ovla ımətən edəcək ki, Allah, gizlinda (yaxud Onun Özünü görmədi) kimin Ondan qorxduğuunu üzə çıxarsın. Bundan sonra həddi aşan kimsə üçün əsər ağılı-əcili bir azab hazırlanmışdır.


96. Həm sizin, həm də səfərdə olanların faydalanması üçün dəniz ovu və onu yemək səzə halal edildi. İhraında olduğunuz müddətdə isə quruda ov etmək səzə haram edildi. Hüzərəna toplanılaqımız Allahdan qorxun!

97. Allah Kəbəni — müqaddas evi, haram ayı, qurbanı və boyununa nişan taxılımsız qurbanlıq heyvanları
insanların işlerini yoluna qoymaq üçün bir vasıta kimi müayyen etdi. 
Bu ona göründir ki, siz gölyorda ve yerde olanların Allaha belli olmasını ve Allahın hâr şeyi Bilân olduğuunu anlayasmız.

98. Agah olan ki, Allah şiddetli caza verendir, hemeninin de Allah Bağışlayandır, Râhmlidir.


102. Sizәn әvvәl bir qәvm bunlәr soruşmuş, sonra da bu sәbәbdәn kәfir olmuşdu.

103. Allah müәşriklәrin bәhira, saiba, vәsila ve hәm adlanәrә bәttәre нәzәr etdiyi heyvanlar barәsindә
heç bir gösteriş vermemiştir. Lakin kafir olanlar Allaha karşı yalan uydururlar. Onların çoğu ise bunu anlar.


107. Eğer hər ikisinin günah iş tutduqları aşkar edilsə, o zaman onların yerini haqsızlıq a maruz
qalanlardan olan sözə daha yaxın olan iki kişi tutar və onlar: “Əlbəttə, bizim şahidliyimiz o iki əsafərin şahidliyindən daha doğru və biz həddi əşmasıq. Əks halda biz, şübəsiz ki, zahimlərdan olarım” - deyə and içərlər.


yanına açıq-aydın dəlillərə geldikdə Mən onlarıandan dəf etmişdim. Onlardan kəfir olanlar isə demişdilər: “Bu, açıq-aydın şeyr dən başka bir şey deyildir”.


113. Onlar demişdilər: “Biz istəyirik ki, ondan yeyək, qələblurumız rəhat olsun, bizi doğru sözlədiyini bilək və o məqəzəyə şahidlik edənlərdən olaq”.


115. Allah dedi: “Mən onu siza endirəcəyəm. Amma bundan sonra aranızdan kəfir olanlara aləmlərdən heç kəsə vermədiyim bir azabi verəcəyəm”.


118. Öğər onlara əzəb verən, sözsüz ki, onlar Sənin qullarındır. Öğər onları bağışlasan, şübəsiz ki, Sən Qüdrətlisən, Müməsən!”

120. Göylərin, yerin və onların arasında olanların hokmranlığı Allaha maxsusdur və O, hər şeyə qadirdir.
**el-İnam («Mal-qara») surəsi**

*Müjdeveli ve Rahmli*  
*Allahın adı ulla!*

1. Göyləri və yeri yaradan, zülmətləri və nuru var edən Allaha həmd olsun!  
Bu dalillardan sonra kafir olanlar hələ də bütələri öz Robbına tay tuturlar.


4. Onlara Rabbindan gələn elə bir aya yoxdur ki, ondan üz çevirməsinlər.

5. Onlara haqq gəldikdə onu yalan saydılar. İstehza etdikləri şeyin xəbəri onlara tezlikdə çatacaqdır.

6. Magar onlar özlerindən əvvəl neçə- 
neçə nəsilər məhv etdiyimizi göериалərmi? Biz onlara yer üzündə sızə verədiyimiz imkanları 
vermişdik. Onların üzərinə göydan 
bol-bol yağış yağdırmış və evlərinin 
altından çaylar axtəmişdiq. Biz
onları günahlarına göre halaq etdik ve onlardan sonra başka nəsilər yaratdıq.


9. Öğər biz onu məlak etsöydik, əlbətto, onu kişi edərdik və onları bir daha düşdükleri şühəyə salardıq.

10. Əlbəttə, sənəndən əvvəlki əcilərə də istehza edilmişdi. Amma istehza edənləri, məşərəyə qoyduqları şey hər tərəfdən bürdü.

11. De: "Yer üzündə gəzib dolaşın və görün haqqi yalan saylərin aqibəti neca oldu".


15. De: “Ozomatlı günün azabından qorxdığım üçün Rəbbimə ası olmaram”. 


17.Əqər Allah sənə bir zərər vurmaq istəse, bunun qarşısını Ondan başqa heç kəs ala bilməz. Əqər sənə bir xəyir toxundursa, heç kəs Ona mane ola bilmez. O, hər şeyə qadirdir. 


20. Özlerine Kitab verdiyimiz kəslər

Muhamməd öz oğullarını tanıdıqları
kimi tənəyrələr. Özlərinə ziyana
uğradanlar iman götərmələr.

21. Allaha qarşı yalan uydurunan və ya
Onun ayələrini yalan hesab edən
kimsondan daha zalim kim ola
bilər? Şübhəsiz ki, zalmlar necat
təpənəyənlər.

22. O gün onların haməsinə bir yerə
topləyəcək, sonra isə şərək qoşanlara
deyəcəyik: "İddia etdiyiniz
şərəkləriniz hərəddir?"

23. Sonra onların: "Allaha -
Rebbmizə and olsun ki, biz müşərək
ələmiş]\n-
dəjlərindən başqa
bər bənənələr qələnəyəəcəq.

24. Bax gör onların özərinə qarşı necə
yalan söyləyirlər. Uydurduqları
butlar isə onlardan uzaqlaşdır xoy
olacaqlar.

25. Aralarında sənincin dinləyənlər də
vardır. Qurəm anlamaşımlar deyə
onların qaləblərinə pərə çəkdi,
quələqlərinə da tıxəc vurduq. Onlar
istişənən ayəni görsələr bela, yenə də
ona inanmazlar. Hatta sənindən
günəddə səninə qələnəli məbəhsə
edirlər. Kəfiə ollanlar: "Bu, keçmişdəkələrin
əfsanələrinəndən başqa bir şey
deyildir"—deyərlər.

26. Onlar həm insanları haqdan
uzəqlaşdırır, həm də özərləri ondan
uzaqlaşırlar. Onlar ancaq özlorun həlak edir və bunu hiss etmirərlər.

27. Odun üzərində dayandırılıdləri vaxt onların: “Kaş ki, bizi dünəyna qaytaraydilar! Onda biz Rəbbimizin ayələrini yalan saymayib möminlərdən olardıq”— dediklərini görəydi!

28. Xeyr! Övvəllər gizlətdikləri günahlər onlara aşkar oldu. Öğer onlar geri qaytarılsaydilar, yəns də özloruna qadağan olunmuş şeylərə qayırdardılar. Şübəsiz ki, onlar yalan çıdırırlər.

29. Onlar dedilər: “Dünya həyatımızdan başqa bir həyat yoqdu və biz dirildilməyəcəyik!”

30. Onları Rəbbinin qərşisinə dayandırılarən birə görəydi!

32. Dünya hayatı oyun və oyluqoladan başqa bir şey deyildir. Mütəxəşlər üçün isə axırt yurdu daha xeyirlidir. Məgar anlaırsınız?


35. Edər onların həqdan üz döndərməsi sənə ağır gəlirə, onda bacarışsansa yerin içində en a biləcəyin bir lağım və göyə uşa biləcəyin bir nərdiyan tap ki, onlara bir məcüzə qoldırən. Edər Allah istəsəydi onları toplayıb doğru yola yönəldərdi. Elə isə cahillərdən olma!

36. Sənən çağırışını ancaq sənnini qalbdan dinləyənər qəbul edər. Ölülərə qoldıkda isə, Allah onları dirildəcək, sonra da onlar Onun hüzuru nəzərə qatırlacaqlar.

37. Kafirthər dedilər: "Niyo ona Rəbbindən bir möcüzə endirilməyib?” De: "Şubahəsiz ki,
Allah mûküza endirmaya qadırdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir”.


40. De: “Doğru đamışanlarımıza, deyin görəm, agar səz Allahın azabı gələs və ya həmin Saat səzdiyən, Allahdan başqasının qəçirəcəyiniz?”

41. Xeyr! Siz yalnız Onu qəçirəcəyiniz. Ëğer Allah istəsə, Ona uzlaşdırması haqqinda yarvardığımız balamı aradan qaldırırm və şərək qoşduqumuz şeyləri unudardırız.

42. Səndən övvəl de ümmətlərə elçilər göndərmişdik. Biz onları xəstəliyə düşər etdik ki, bələkə boyun aylar.

44. Onlar özərləri ehtilmiş xəbərdərləyi unutduqları zaman hər şeyin qəfərini onların üzərində açdıq. Özərlərinə verilən şəyələrə sevinəkləri vaxt isə onları qəflətən yalnız adıq və onlar nağımd qaldılar.

45. Beləliklə da zalım qövmdən kökü kəsildi. Həmd olsun ələmlərin Rəbbi Allahla!

46. De: "Bir deyin görək, əgər Allah sizin eşitmə və gərəqa qabiliyyətinizi əlinizdən alsa, qəflərinizi məhər vursa, Allahdan başqa hansı möhüm onları siza qaytara bilər?" Bax gərək, Biz əyaləri neçə izah edirik, sonra onlar yenə üz çevirlər.

47. De: "Bir deyin görək, əgər Allahın azabı siza qəflətən və ya açığa çıxmağa gələsə, zalım qövmdən başqası həlak edilmər?"

48. Biz elçiləri yalnız müjud verən və xəbərdərlə uyğun olanlardan kimilə göndəririk. İman gərtirib əməllərinə islah edənən heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.

49. Ayələrimizi yalan sayələrinə isa günah işətdiklərinə gərmə azab toxunacaqdır.

51. Röbbinin hüzuruna toplanılaçaqlarından qorxanları xəbərdar et ki, Allahdan başqa onların nə bir hamısı, nə də bir havadır vərədir. Bəlkə pis allardan çıxınlar.


53. Beləliklə, Biz onların bir qismini digər iə sinədiq ki, onlar desinlər: “Məğər Allah bizim aramızdan ancaq bunlara liéf göstərmüşdür?” Allah şükrü edənər daha yaxşı tanışan dəyildirmi?

54. Ayələrimizə iman gətirənlər sonun yannı şələndikdə ontara de: “Sizə salam olsun! Röbbiniz Özünə rəhmə olməğı azəldan yazmışdır; sizlərdən hər kəs avamlığı üzündən pis iş görəsə, sonra təvəbə edib alları ni islah etsə, Allah onu bağışlayar. Haqiqatən, O, Bağışlayandır, Rəhmlidir”.
55. Günahkarların tutduğu yolun aydınlaşılmaması için Biz ayaqlarımızı beləco bir-bir izah edirik.

56. De: “Allahdan başka yalvardıqlarınıza ibadat etmək mənə qadağan edilmişdir”. De: “Mən sizin nöfsinizin istəklərinə uyдум. Əks halda mən haqq yoldan azar və doğru yola yönəlmələrdən olmaram”.


58. De: “Əgər səbir sizlikdə can atdiğınız azəb mənim olimdə olsaydı, əlbettə, mənim sizin aranızda iş bitmiş olandır. Allah zalımları daha yaxşı təşkil edir”.


6. al-Ənam

Sonra isə dənüşünüz Ona olacaq. O, nə etdikləriniz barədə sızə xəbər verəcəkdir.


63. De: “Acizanə və gizləcə: “Əgər bizi bundan qurtarsan, albotto ki, şükrə edənlərdən olarız”– deyə yalvardığınız zaman sizə qurunum və danızın züləmtərindən xilas edən kimdir?”

64. De: “Ondan və bütün baxqə sixintilərdən sizi Allah xilas edir. Sonra siz yenə də Ona şərik qoşursunuz”.

66. *Quran* həqiqət ola-ola sənən qoymən onu yalan saydı. De: “Mən sizi qoruyan deyiləm”.

67. Hər bir xəberin gerçəkləşəcəyini müəyyən vaxtı və səz onu bilişəksiniz.

68. Ayələrimizi lağğəya qoyanların gördüyün zaman, onlar başqa səhbatə keçənə qədər onlardan üz üzə çəvr. Öğən şeytan bu də sənə unutdursa, xatırladığdan sonra zalim tayfa ilə birə oturma.

69. Mütəxtələrlər onların tərəfdəklərinə görə azca də olsa məsuliyət dağılmır. Lakin xatırlatmaq lazımdır ki, bəlkə Allahdan qorxalar.


71. De: “Biz Allah qoyub biza nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilməyən şeyləri ibadət edəcəyik? Allah bizi doğru yola yönəltəkdikdən sonra,

72. Namaz qılın, Ondan qorxun, məhz Onun hüzuruna toplanılaçaqsimız”.


74. Bir zaman İbrahim atası Azəro demişdi: “Son bütleri məbudlərin qəbul edirən? Mən sənə və sənin gövnənə açıq-aydın azənlıq içində görürəm”.

75. Beləca, Biz, İbrahimə gəylərin və yerin səltənətini göstərdik ki, yəxəmillə inananlardan olsun.


77. Doğan ayı gördükə: “Bu mənim Rəbbimdir!”— dedi. O bətdiqda
iso: “Ögər Rəbbimən mən doğru yola yönəltməyəyim, mən azmış adamlardan olardım” - dedi.


79. Doğrudan da mən, hənif olaraq üzümü göyərli və yeri yaradanə çevirdim. Mən müərikərdən deyiləm”.


81. Siz, Allahın sizə, həqqında həc bir dalil nazil etmədiyi şeyləri Ona şərək qoşmaqdan qorxməsəniz, mən sizin şərək qoşduqlarımızdan necə qorxa bilsəm? Ögər bilirsinizsə, deyin görəm iki dostdan hansı əmən-əmanlıqdə olməğa daha haqlıdır?”

82. İman qatirdikdən sonra imanlarına zülüm qatışdırma yanları əmən-əmanlıq gözəyir. Doğru yola yönəlmışlar da məhz onlardır.


86. İsmaili, Əlyəsəni, Yunusu və Lutu da. Hamısı alamərdən üstün etdik.

87. Onların atalarından, nəsəllərinindən və qardəşlərindən bəzilərini da. Onları seçdik və dəz yola yönəltəldik.


89. Bunlar, Kitab, hikmat və peygəmbərlik verdiyimiz kəsiərdi. Əgər kafırlər ayələri inkar etsələr, Biz onları inkar etməyən bir qövəmə həvalə edərik.


takâbûr gosterdîyiniz göre bu gün sizcozalandiráçaqsiniz!“ dediklärin birço görerdin.

94. Hûzûrumuzla ilk dêve sizi xéléq etdiyimiz kimi tak-tenha, hêm de sîze verdîyimiz nematları arxânıza qoyub geldiniz. Úz aramızda Allâha şarik saydîgımız şefaatçılärînîzî de yanınıza görmürük. Artıq aramızda olaca qârlımis, iddia etdiyiniz mabudlar ise sizdên uzaqlaşmışdır.


97. Qûrûnum ve denizin qaranlaqlarînda yolu tama bilisiniz deye sîzin üçün ulduzlarî yaradan Odur. Artıq Biz ayâlärî bilen bir qövme izah etdik.


99. Göyden su endiran Odur. Biz onunla hêr bir bitkîni yetişdirdik, ondan yaşıl otlar bitirir, onlardan da üst-üstə


الخبر 6 - surā anNām (النَّامُ) 176

الإجابة 6 - surā al-Baqara (بقرة) 89

الإجابة 7 - surā al-Mā'ida (المائدة) 36

الإجابة 8 - surā al-An'ām (الأنعام) 7


110. Biz onların ürəklərini və gözlərini ilk dəfə ona iman gotirmədikləri kimi tərəfə çevərər və onları öz aztıqlərləri iarısında sərgərdən dəşən vəziyyətdə tərk edərik.
111. Eğer Biz onlara malakları gönderdik, öüler de onlara danıştadık ve hâr şeyi onların karşısında toplayarak, Allah istemeyince, onlar iman getirmazdiler. Lakin onların çoğu bunu bilmir.


113. Bu ona gôydir ki, axırota inanmayanların ürûkleri tâmeraqqh sözler meyl etsin, bundan razı qalsınlar ve gördükleri pis işleri bir daha gösünler.


116. Əgar sən yer uzında olanların aksəriyyətində işət etsan, onlar sənə Allah yolundan azdırarlар. Onlar ancaq zənə qapılır və ancaq yalan uydururlar.


118. Əgar Allahin ayələrinə inanırısınızsa, üstündə Onun adı çəkilmiş — “bismillah” deyilib kəsilmiş heyvanlardan yeyən.


120. Günahın aşkarından da, gizlisindən de əl çəkin! Şübhəsiz ki, günah qazanılar etdiyini ommallara görə cəzalandırılacaqlar.

121. Üstündə Allahın adı çəkilənməmiş — “bismillah” deyilib kəsilməmiş heyvanlardan yeməyin. Çünki bu, günahdır. Həqiqətən, şeyətlər öz dostlarına sızində mübahişe etmək üçün batil qüdələr təlqin edirlər.
6. ənəm

122. Və özünə də insanlar arasında ənənə və xatırənin yaxşı olmaması üçün nur verdiyimiz şəxs qaranlıqlar içində qalb oradan çıxa bilməyən o, kimi ola bilər mi? Kafirlərlə görüldələri işlər beləcə gözəlləşdirildi.

123. Beləliklə hər bir ölkədə oranın günahkarlarını başçılara təəssus etdik ki, onlar orada mümkün qadar yaramaz işlər görsən. Halbuki onlar o yaramaz işləri yalnız özərinə qarşı edirlər və bunu də hiss etmirər.


125. Allah kimi doğru yola yönəltmək istəyə, onun köəsinə İslam üçün açar, kimi azdırmaq istəyə, onun köəsinə, sənki o, göye çıxırmiş kimi daralı və xüsusilə edər. Allah iman gətirməyənələri beləcə cəzalandırır.


129. Beləliklə, qazandıqları günahlara gərəq zalımların bir qısımı digərindən hakim təyin edirik.

131. Bu ona görə dixi, Rəbbin ohalisi qafıl olan konduları haqsızcasına məhv etməz.

132. Hər kasın etdiyi ommallara göre dərəcələri vardır. Rəbbin onların etdiklərinə xabərsiz deyildir.

133. Rəbbin Zöngindir, mərhəmət sahibidir. İstəsə, sizi məhv edər və sizi başqa bir qoqmən nəsildən yaratdığı kimi sizdən sonra da yerinə istədiyini qatır.


137. Beləliklə, mümərkədin bir çoxuna övəldərinin öldürməyi öz şərəkləri gözəl göstərdilər ki, həm onları
məhv etsinlər, həm də dinlərinə qarəmqarıştıqlıq salsınlar.
Əgər Allah istəsəydi, onlar bunu etməzdiyilə. Elə isə onları uydurduqları ilə birləşdə tərk et.


140. Axmaqlarını üzündən dərk etmədən öz ovəladlarını öldüyən və Allahin onlara verdiyi rəzini Allahə iftira ataraq haram edənlər, əlbətə, ziyana uğramışlar. Onlar azdilar və doğru yola yönəlmədilər.

141. Talvar üzərində olan və talvarsız öz gövəsini üzərində duran bağları, dadları müxtəlif olan xurma və dənli bitkili, bir-birinə bənzəyan
vo bonzomayon zeytunu vo narı yaradan Odur. Bar verdiyi zaman onların meyvəsindən yeyin, üçün günə zəkatını verin, lakin israf etməyin. Şübhasız ki, Allah israf edənləri sevmir.

142. Üstündə yük dəşman və yük dəşməyən mal-qarənti da yaradan Odur. Allahın sizə verdiyi ruzilərdən yeyin, şeytannı izi ilə getməyin! Şübhasız ki, o, sizin açıq-əskər dəşməninizdır.

143. Allah, o heyvanlardan səkkiz cift əyrətdi; qoynıdan iki dəsinə və keçidən iki dəsnə. De: "O, iki erkəyi həram buyurdu, yoxsa iki dəsinə, yaxud iki dəsinin qarəndəki balaları? Öğər dəxar dənsənərinizə, eləə asaslanib bu həqda mənə xəber verin".


145. De: "Məna gələn vəhəylər əçərisində ölü heyvan, axar qan, mürdər sayılan donuz atı və Allahdan
başqasının adı ila kəsilmiş murdar heyvanlardan başka, hər hansı bir şəxsin yediyi yeməklər içərisində haram buyurulan bir şey görmürəm”. Hər kəs harama meyə etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyi məcbur olarsa, ona günah gəlməz. Şübhəsiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhəmlidir.

146. Yəhdilərə dırnaqlı heyvanların hamısını haram etdik. İlkək və qoyunun bel sütunlarına və ya bağırıqqlarına yapan, yaxud sürüklərə qarışan yağların istisna olmaqda, onların pişlərinin də haram etdik. Bu, həddi aşdıqlarına göre onlara verdiyimiz cəzadır. Şübhəsiz ki, Biz doğru danışanlarıq.

147. Ögər onlar sənə yalançı hesab etsələr, de: “Rəbbiniz geniş mərəhmət sahibidir. Lakin Onun şəbəsi günahkar tayfadan uzaqlaşdırılmaz”.  

149. De: "Tutarlı dəllər Allaha məxsusdur. Öğər O istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi".


152. Yetim həddi-buluğa çatana qədər, xeyirxahliq (qoruyub saxlamaq və artırmaq məqsədə istifadə etmək) istisna olmaqla, onun malına yaxınlaşmayın! Ölçüyə və çəkiyə otdətə tam riayət edin. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyərik. Səz söylədiyiniz zaman, qohumunuz olsa belə,
6. al-İnâm


154. Sonra Biz Musaya – yaxşı is gören kimiyyə nemətımızi tamamlamaq məqsədilə, hər şeyi müfəssəl izah edən, doğru yol göstəricisi və mərhamət olaraq Kitab verdik ki, bəlkə onlar öz Rəbbi ilə qarşıləşəcəklərə iman gətirələr.


ayələrinin yalan sayan və onlardan üz çeviran kimədan daha zalim kim ola biler? Ayələrimizdən üz çevirenləri üz çevirdiklərinə görə pis azaba cəzalandıracağıq.


161. De: “Həqiqatın, Rəbbim moni doğru yola, həqiqi dino, honif İbrahimin dininə yönəltdi. O heç vaxt müərikələrdən olmamıstı”.

163. Onun heç bir şərəyi yoxdur. Mono belə buyurulmuşdur və mən müəlləmlərin birincisiyim”.


1. Əlif. Lam. Mim. Sad.

2. Bu, insanları qorxutmaq və məməlinə öyud-nəsihat vermak üçün sana nazil edilən Kitəbdir. Ona görə qəlbin heç narahat olmasın.


4. Biz neçə-neçə kəndları məhv etdiyik. Əzabımız onlara gecə ikan və ya gündərə çagı yatib istirahət etdiyik vəxt gəldi.

5. Əzabımız onlarla haqładı qəzən onların çağırışları: "Həqiqətən, biz zalim olmuşuq!" – deməkdan başqa bir şey olmadı.


9. Tərəziləri yüngül gələnlər isə ayalərəmizə qarşılıq haqəsizliyə etdiklərini görə özərlərini ziyana uğradanlardır.

10. Biz sizi yer üzəndə yerləşdirdik və orada sizin üçün dolanışlıq vasitələri yaratdıq. Nəco də az şükür edirsiniz!


13. Allah dedi: "Oradan aşağı en! Orada takəbbürəlik göstərmək səna yaramaz. Çox get, çünkü sən alcağıqmuşlar dansan!"

14. Iblis dedi: "Onların dirildiləcəyi günə qadar məna möhlat ver".

15. Allah dedi: "Şəhəsiz ki, sən möhlat verilanlardansən".


17. Sonra onların yaşımlarından və arxalarından, sağlararasıdan və
sollarından qələcəyəm və Sən onların aksarşıyyatını şükür edən görəməyoqcağəm”.

18. **Allah** buyurdu: “Oradan mənfr və qovulmuş halda çıx! Onlardan hər kəs sonun ardınca getdə, oltətə, Cəhanna vəzifəsinə sizin hamınizla dolduracaqam.


20. Şəyətan onların bir-birindən gizli qalan ayıb yerlərinin özərlərə göstərmək üçün onlara piçiləyədə gedə: “Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız ona göra qadağan etmişdir ki, siz mələk və ya Cənnətdə abədi qalanlardan olmasınız”.


22. Beləliklə, şəyətan onları tovlayaraq Cənnətdən aşağı endirdi. Hər ikisi ağacdan dəddi qağda ayıb yerləri özərlərə göründü və onlar Cənnət ağaclarının yarpaqlarından ayıb yerlərinin üstüna ortməyə başladılər. Rəbbi onlara belə müərat etdi: “Mən sizə o ağacı qadağan etmədim mi və şəyətan sizin açıq-aşkar düşəninizdir, demədim mi?”


25. *Allah* dedi: “Siz orada yaşayacaq, orada oləcək və oradan çıxarılacaqsınız”.


27. Ey Adam oğulları! Şeytan, açdıınızın ayıb yerlerinizi özərləridən göstərək məqsəddələ *aldadaraq* libaslarınızı soyundurub Cənnətdən çıxartdığı kimi, sizi də aldatmasın. Şübhəsiz ki, o və onun nəsil sızlori sızın onları göra bilmədiyiniz yerlərdən gərər. Həqiqətən, Biz, şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik.

7. al-Əraf

De: “Allah yaramazəməlləri əmr etməz. Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi danışırsınız?”


30. Allah Öz həndərinin bir qismını doğru yola yönlətdi, digərlərinə isə haqq yoldan azmaq layiq görüldü. Çünkü onlar Allahı qoyub şeytanları özünənə dost tətdələr və elə gəman edirlər ki, doğru yolqaldırlar.


33. De: “Robbim ham aşkar, ham da gizli tərdələn yaramaz əməlləri, hər cür günahı, haqsızca zülüm etməyi, Allahın, haqqında heç bir dəsil nazil etmadiyi bir şeyi Ona şəril qoşmağınızı və bilmədiyiniz şeyleri
Allahin oleyhine söyləməyiniz haram buyurmuşdur”.

34. Hər ümmətin bir acəli vardır. Onların acəli gəldiyi zaman bir çəqsa saat belə nə yunanar, nə də qabağa keçə bilərlər.

35. Ey Adam oğulları! Sizə arəmizdan elçilər gəliyənən allahın buyumna getmək etmək Sizə qorxudur öz amlarını islah edən şəxslərin heç bir qorxusun yoxdur və onlar kədarlanmayəcəklər.


7. **Robbimiz! Bünərdir bizi azdırən!**

Ela əs Odda bünələri ikiqat əzəb ver!“ **Allah** deyək: “Əzəb hər kəs üçün ikiqatdır, lakin siz bünü bilmirsiniz!”


40. **Şübhəsiz ki,** ayələrinizi yalan sayanlara və onlara təkəbbürülkə yanaşanlara göyün qapları açılmayacaq və dəvə iynənin gözündən keçməyinə onlar Cennət girməcəklər. Biz günahkarları belə cəzalandırırıq.


42. İman gətirib yaxşı ənal edənlar isə Cennət sakinlərdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz hər kəsi yalnız özün qüvvəsi çatdığı qədər yükələyirik.

44. Ėnnät ehli Od sakinlerini saslayıb deyacaklər: "Biz Rabbımızın bize vət etdiyinin doğru olduğunu gördük. Siz de Rabbımızın siza vət etdiyinin doğru olduğunu gördünüz mü?" Onlar: "Bəli!"— deyacaklar. Bu zaman onların arasında bir cümle saslayıb deyacakdır: "Allahın lønət olsun zalımlara!

45. Əkələrə ki, insanları Allah yolundan sapdırır, onu ayri göstərməyə çalışır və axirəti inkar edirdilər."


47. Onların gözleri Od sakinlərinə tərəf çevrilidikdə ise deyacaklar: "Ey Rabbımız, bizi zalımlara tay tutma!"

48. Sədd ahlı olənlərinəndan təndiqləri adamları saslayıb deyacaklar: "Sizə na yığdıqlarınız, na de takəbbürülək göstərməyiniz fayda verədi".

49. "Allah onlara mərhəmat naşıb etməyəcəkdir"— deyə barəsində and
7.

*i-di-rf
CUzS
ifdiyiniz
kosbr
bunlardirmi?
^Cdldim
deyihcsdir:
"Ca^sto
girin!
Siza
he^h
bir
qorxu
yoxdur
vo
siz
ekodarlonmayacaksiniz".

50. Od sakinleri Cənnət əhlini səsleyəb deyəcəklər: "Bizim üstümüze bir az su və ya Allahın səza verdiyi ruzidan təkūn". Onlara isə deyəcəklər: "Allah bunları kəsiflərə haram etmişdir".


52. Biz onlara biliyimizlə izah etdiyimiz, iman gətirən qövən üçün hidayət və mərhəmət olan bir Kitab gəndərdik.


54. Doğrudan da, Rəbbiniz göyərli və yeri altı gündə yaradan, sonra da
55. Rəbbinizə acizə, ham da gizlice dua edin! Şübhəsiz ki, O, həddi aşanları seymir.


58. Yaxşı torpaqda bitkilər Rəbbinin izni ilə çox asanlıqla bitər, pis torpaqda isə onlar yalnız çox çətinlikli yetişər. Biz aylarılı sükür edən bir qövma beləcə izah edirik.

yoxdur. Mən səzə üz verəcək Büyük günün şəbəndan qorxuram”.

60. Xalqının zədələnmələri dədilər:
“Həqiqətən də, biz sənə açıq-aydın azənliq içinde görüürük!”


63. Allahdan qorxub bəlkə marhumətə nail olasiniz deyə, səzə qorxutmaq üçün öz aranızdan olan bir kişinin vasitəsi ilə Rabbinizin səzə öyud-nəsihət vermasına həyətəmi edirsiniz?”


66. Qövmünün kafir zədəğanları dedilə: “Biz sənə safeh səyiq və həqiqətən də, sənə yalançılırdan hesab edirik!”


70. Onlar dedilər: “Yənnəməz gəlmisən ki, atalarımızın ibadət etdiyəriniz buraxib tək Alləhə ibadət edək? Əgər doğru danışanlardansansa, bize vət etdiyin azabı gotır”.


74. Xatırlıyan ki, O, sizi Ad gövməndən sonra xələflər etdi və yer üzündə yerləşdirdi. Siz də onun düzənləşdirən qəsrər tikir, dağlarda evlar yonurunuz. Allahın nəmətlərinə yada salın, yer üzündə fəsad yayarəq pis işlər görməyin”.


76. Takəbbür göstərən başçılər dedilər: “Həqiqətən, biz sizin inandığınızı inkar edirik”.

77. Onlar dişı dəvənin dız vətərini kəsdilər və beləlikdə da Rabbinin
əmrindən çıxib: "Ey Saleh! Əgər sən gəndərlən elçilərdənənsə, bizzə vəd etdiyin əzəbi gatır"- dedilər.

78. Onları dəhşətli bir sarsıntı yaxaladı və onlar öz evlərində üzüqqoyulu düşüb qaldılar.

79. Saleh onlardan üz çəvirib dedi: "Ey qövümüm! Mən Rəbbim mənə vəhəy etdiyi hökmünü sızə çatdırırdım və sızə öyüs-nasihat verdim. Lakin siz nəsiyet verənləri sevmirsiniz".

80. Lutu da elçi gəndərdik. Bir zaman o, öz qövümünü demişdi: "Sizdən ovvəl alamlərdən heç kəsin etmədiyi ıyranc səməli sizmi edəcəksiniz?"

81. Siz, qadınları qoyub şahvatıla kisilərin yanına gedərsiniz. Həqiqətən, siz, haddi aşmış adamlarsınız".

82. Onun qövümünün cavabı: "Onları yurdunuzdan çıxarın. Axı onlar təmizliyə can atan adamlardır"- deməkdən başqa bir şey olmamışdı.


84. Biz onların üstüne daşlardan yağış yağdırdıq. Bir gör günahkarların aqibəti nece oldu.

85. Mədyan qövümüə də qardaşları Şüeybi gəndərdik. O dedi:

86. Hər yolun başMouseDown oturub Allaha iman götənələri hədəlayəb Onun yolundan sapərəməyə və onu ayy göstərməyə çalışməyin. Xatırlayın ki, siz az idiniz, O sizi coxaltdı. Bir görən fəsad törədənərin aqibəti necə oldu.

87. Öyər aranızdan bir dəstaniz manimla gönderilən inanmış, bir dəstaniz ise inanmamışsa, Allah aranızda hökm verənədək səbər edin. Axı O, hakimlərinən yaxşısidir".

88. Onun qövmününün təkbərli zadəganları dedilər: “Ey Şüeyb! Ya biz hökmən sənə də, səninə birlikdə iman götənələrə də yurdumuzdan çıxarıncq, ya da siz bizim dinimizə dönəcəksiniz". Şüeyb dedi: “Hatta nifrot etmiş olsaq belə?" 

89. Allah bizi sizin dinimizdən xilas etdikdən sonra biz yena də ona qayıtsaq, Allaha qarış yalan uydurmuş olanıq. Rəbbimiz Allah istəməyinə bizim ona dənəməyiniz olacaq bir şey deyildir. Rəbbimiz
elmi ila hər şeyi əhəto etmişdir. 

90. Onun gövmünün kəffir zədəyanlıqları dedilər: “Əgər Şueybin ardınca getsəniz, siz mütləq ziyana uğrayanlardan olarsınız.”

91. Onları dohşətlə bir sarsıntı yaxaladı və onlar öz evlərinə üzüqqu yuq düştüb qaldılar.

92. Şueybi yalançı sayanlar, sənki orada yaşəmamışdılar. Şueybi yalançı sayanların özələri ziyana uğrayanlardan oldular.


94. Biz hansı bir ölkəya peyğəmbər göndərdikə, onun əhalisini sıxintiya və bəlaya düçar etdik ki, bələ boyun aytalar.


97. Magar o ölkələrin şahəsi özümün onlara geca vaxtı, onlar yatarkən gəlməyəcəyindən əmənmi oldular?

98. Ya da o ölkələrin şahəsi özümün onlara şəhər-şəhər, onlar əylanırdıqda gəlməyəcəyindən əmənmi oldular?


100. Magar yer üzünün keçmiş sahələrinə sonra ona varis olanlara boynu olmadım ki, əğər Biz istəsəydik, onları da günahları üzündən müsibət dəçar edər, qələblərinə məhər vurardıq və onlar da eşiqtəmdilər?


104. Musa dedi: “Ey Firon! Həqiqətən, ən ahlamların Rabbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm.


106. Firon dedi: “Əgər möcüzə götəmişəsə və doğru damşanlardansansa, onu göstər!”

107. Musa asasını yera atdı və o, dərhal açıq-aşkar bir ilan oldu.

108. Əlini qoynundan çıxardı və o, baxanlar üçün ağappar parlaq bir al oldu.


110. O sizə yurdundan çıxartmaq istəyir. Elə isə təklifiniz nədər?”

111. Onlar dədilər: “Onu və qardaşını gözətən və şəhərlərə sehərbazları toplayan adamlar göndər ki,
112. bilikli sehberazların hamisini sənin yanına gətirsinlər”.

113. Sehberazlar Firənonun yənənda gəllər dədilər: “Əqər qalib gəlsək, doğru dan nəm bizim üçün mükafat olacaq?”

114. Firən dədi: “Bəli, siz mənə yaxın adamlardan olacaqsınız”.

115. Sehberazlar dədilər: “Ey Musa! Ya sən əsəni birinci at, ya da biz olmizdəkəliatəq!”


118. Artıq haqq üzə çıxdı, onların etdikləri isə batil oldu.

119. Sehberazlar orada məğlub oldular və rüşvəy olaraq geri döndülər.

120. Sehberazlar əmələyə qapandılər.

121. Onlar dədilər: “Ələmlərin Rabbında iman gətirdik –

122. Musa və Harunun Rabbında!”

123. Firən dədi: “Mən sənə izin verməmişdən övvəl sən ona iman 

(Sehberazların Firənonun yənəndən qərər aları, onların dədiləri)
124. Əllarinizi və əyaqlarınızı çapraz kəsəcək, sonra da hamınınzı çərmıxa çəkəcəyəm“

125. Onlar dedilər: “Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacaq.”

126. Sən sadəca, Rəbbimizin möcüzələrini bize göldikdə onlara iman götərməyəmizə görə bizən intiqam alırsan. Ey Rəbbimiz! Bize çoxlu sabir ver və bizi müsəlman olaraq öldür.”

127. Firon xalqının əyanları dedilər: “Sən Musa və onun qövmünü buraxırsan ki, yer üzündə fasad törətsinlər, həm sən, həm də sənim məbədlerini bir kənəra atıslanlar”. Firon dedi: “Biz hökmen onların oğlan əşərlərinin öldürcək, qadinlarını isə sağ buraxacaq. Șübəsiz ki, onların üzərində sarsılmaz hökmənlikə malik olan bizik”.


130. Biz Firon xalqını quraşlıq illərinə və məhsul qətişinə məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrat alımlar.


132. Kafirlər dedilər: “Son bizi sehrləmək üçün nə qadar məcüzə gətirən də, biz sənə inanan deyilik!”


134. Özəb onları bürdükdədə dedilər: “Ey Musa! Bizim üçün Rabbinə sənə verdiyi ahd ilə dua et! Özəb özəbi bizdansovuşdurunsan, biz hokman sənə inan gətirəcək və İsraəl
oğullarını mütəxəssis sənində birlikdə göndərəcəyik”.

135. Biz qatacaqları müəyyən vaxta qədər əzabı onlardan səvüşdurduqda isə, dərhal əhdi pozdular.

136. Ayələrimizi inkar edib onlardan qafil olundurlara görə Biz o tayfadan intiqam alaraq onları dənizdə qərə etdik.


139. Şübhəsiz ki, bunların etiqad etdiyiklərə qədər məhəvə mahkumdur, gördükleri işlər isə batıldır”.

140. Musa dədil: “O, sizi aləmlərdən üstən etdiyi bir halda, mən sizin üçün Allahdan başqa məbədən axtaracağam?”


144. Allah dedi: “Ey Musa! Mən əhəngi etdiyim hökmlərəmə va sənənə danışmağımla sənə seçib insanlardan üstün etdim. Elə isə sənə verdiyimi götür və sükkür edənlərən ol!”

146. Haqsız olaraq yer üzəndə takəbbərlük göstəranları ayələrinən əzəqləşdirəcəyəm. Onlar bütün məcızələri görsələr də onlara inanmazlar. Onlar doğru yolu görsələr, əzən yonəlməz, azğınlıq yolunu görsələr, onu əzələrində yol seçərlər. Bu ona görədir ki, onlar ayələrimizi inkar edir və onlara məhəl qoymurdular”.

147. Ayələrimizi və axirətə qovuşmağı yalan sayanların əməlləri püç oldu. Məşər onlar yalanız etdikləri bu əməlləre görrə cəzalandırılmayacaqlarımı?


149. Onların əllərinə yanlarına düşükdə (tutduqları əsə görrə peşəman olduqda) və həqq yoldan azdıqlarını gördükdə: “Əgər Rabbimiz biza
rahm etmoşə və bizi bağışlamasa, albətə, ziyana uğrayanlardan olarız”- dedilər.


151. Musa dədi: “Ey Rəbbim! Moni və qarşımızmı bağışla, bizi Öz marhəmatınə qovuşdur. San rəhm edənlərin an rəhməlisən!”

152. Haqiqətən, buzova sitayış edənlərə öz Rəbbindən bir qəzəb və dünya həyatında zillət üz vərəcəkdir. Biz iftira yaxanları belə cəzalandırırın.

153. Yaramaz işlər gərəb sonra bunun ardından tövəb edib iman gətirdiklərə gəlinə, şübhəsiz ki, Rəbbin bundan sonra Bağıslayandır, Rəhmlidir.


nurun ardıncaya gidenler ise nicat tapanlardır”.

158. De: “Ey insanlar! Şübhasız ki, 
man sizin hamımız için Allahın 
elçisiyım. Göylerin ve yerin 
hökmranlığı Ona məxsusdur, Ondan 
başqa ibadət layiq olan məbəd 
yoxdur. O ham dırdılər, ham de 
öldürür. Elə isə Allahə və Onun 
Elçisine – yazib-oxumaq bilməyən, 
ham da Allahə və Onun kələmlərinə 
inanan peyğəmbərə iman gətirin. 
Onun ardıncaya gədin ki, bəlkə doğru 
yola yönələsiniz”.

159. Musanın gömündən elə bir camaat 
vardır ki, haqq ilə insanları doğru 
yola yönəldər və onun sayəsində 
ədalatlı hökm verirlər.

160. Biz onları on iki nəsl – ümmətə 
böldük. Qəvbə Musadan su 
əstdikda, Biz ona: “Əsənla daşə 
vur!” – dəya xərəy etdiyik. Ondan 
on iki əşəmə qəyanıq çıxıd. Hər 
qəbələ özünün su içəcəyə yeri bildi. 
Biz onların üstüno buludla kölgə 
saldıq, onlara manna və bildirən 
endirdik, əzələrində da: “Sizə rüz 
kimi verdiyimiz pak şəyərdən 
yeyin!” – dedik. Onlar Biza zülə 
etmodiler, ancaq əzələr özələrinə 
zülə endirdiylər.

161. Bir zaman onlara deyilmişdi: “Bu 
kənddə sakin olun və orada olan 
nemətlərdən bəyəndiyiniz yerlərdə
yeyin. "Bizi bağıslı!"—deyin vo qapidan Allaha səcə edərək daxil olun ki, sizin günahlarınızı bağlıslayaq. Biz yaxşı işlər görənlərə mükafatlarını artırəriq”.


164. O zaman onlardan bir dəstə dedi: "Allahın məhv edəcəyi və ya şiddətli azaba düşər edəcəyi bir tayfaya no üçün əyūd-nəsihot verirsiniz?” Onlar dedilər: "Bu, Rəbbiniz yanında üzəxahlıq etmək üçündür. Bələ, onlar pis şəmallərən çəkənsinlər!"

165. Onlar özlerinə edilmüş xəbərdərliği unutduqları zaman Biz pis şəmallərə qadağan edən kimsələri xilas etdik, haqşızlıq edənləri isə itaatdan çıxdiqlərən göre dəhəstli bir azabla yaxaladıq.
166. Özlərinə qoyulan qadağanı pozduqları zaman Biz onlara: “Mənfur meymunlar olun!” – dedik.


170. Kitabdan möhkəm yaponınlara və namaz qılanlara gəlinca, Biz xışıq işlər görənlərin mükafatını puç etmərik.


Onun mesəli itin mesəline bənzəyir; onu qovsan da dilini çıxardıb lahəyor, qovmasan da. Ayələrimizi yalan hesab edənlərin mesəli belədir. Bu şəhvalatları onlara danış ki, bələkə fikirloşələr.

177. Ayələrimizi yalan sayib özərlərənən zələm edən adamlar barəsindəki mesəl necə da pisdir!


179. Biz Cəhənnəm üçün bir çox cimər və insanlar yaratdıq. Onların qəbəlləri var, onunla anlamaqlar; gözərəi var, onunla görməzlər; qulaqlarəi var, onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, hətta daha çox azgınləqdədirələr. Qafıl olanlar da məhz onlardır.


181. Yaratdıqlarımız icosində elə bir ümmət də vardır ki, haqq ilə doğru yola aparır və bunun sayəsində adətən hökm edirlər.

182. Ayələrimizi yalan sayanları, özərlərin də bilməyəcəkləri bir
7. al-İraf

183. Mən onlara möhlat verəcəyəm. Şübhəsiz ki, Mənim hiyəm sarsılmazdır.


185. Məşər onlar göylərin və yerin saltətəsinə, Allahın yaratdığı hər şeyə, əcəllerinin yaxınlığa biləcəyinə dəqəq yetirmərən? Bundan sonra hansı səzə inanacaqlar?

186. Allah kimi azdərəsə, ona doğru yol göstərən olmaz. Allah onları öz ağzınıqları əsasında sərgərdən dolaşan vəziyyətdə tərk edər.


188. De: “Mən Allahın istədiyindən başka özümə nə bir fayda, nə de bir zərər yetirməyə qadır deyiləm.
7. el-İləf


190. Allah onlara sağlam əvlad verdikdə isə özərinə verdiyi şeyə Ona şərək qoşına başlədilər. Allah isə onların qoşduqlarını şərəklərdən ucadır.

191. Onlar heç bir şey yaratmayan, özərə xalq edilmiş olan şeyləri Allahə şərək qoşurlar?

192. Allahdan başqa ibadət etdiyikləri ne onlara yardım edə biler, ne de özərə kəmək edə bilerər.

194. Allahdan savayi çağırıldığılarınız da sizin kimi qullardır.Əgər doğru deyirsinizsə, çağırın onları, siza cavab versinlər.


197. Ondan savayi çağırıldığılarınız nə səize yardım edə biler, nə de özərinə köməkçi ola bilerlər".

198. Siz onları doğru yola çağırırsanız, eşitməzər. Onları sana baxan görürsen, halbuki onlar görmürər.

199. Sən bağışlama yolunu tut, yaxş iş görməyi amr et və cahillərdən üz döndər.

200. Əgər şeytandan sənə bir vəsəsə gələ, Allahə sığın. Şübhəsiz ki, O, Eşidəndir, Biləndir.

201. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsəsə toxunduğu zaman Allahı xatırlayar və dərhal gerçəyi görərlər.
202. Şeytanlar öz qardaşlarağından azgünliği artırılar. Sonra da onlardan el çekmazlar.


204. Qurən oxunduğu zaman onu dinləyin və susun ki, bələka sizo rəhm olunsun.

205. Şəhər-aşxam ürəyində yalvararaq və qorxaraq, səsini qaldırmadan Rəbbini yad et və qafıllərdən olma.

206. Rəbbinin hüzurunda olan mələklər Ona ibadət etməkdə təkəbbürülük göstərmir, Onu tarifləyir və yalımız Ona sədəd edirler.

2. Məmmərlər ancaq o kəslərdər ki, Allah anıldıq zaman onların qalbı qorxuya düşər, Onun əyalətini onlara oxunduqda əməlini artar, yalnız öz Robbinə təvəkkül edər,

3. namaz qılar və Bizim onlara verdiyimiz ruzindən Allah yolunda xərcləyərlər.


6. Haqq bolli olduqdan sonra bəlda onun barəsində sənnət mübahisə edirələr, sənki gözlərə baxa-baxa overlook sürəkləndirələr.

7. O vaxt Allah səzə, iki dəstəndən birinin – karvanın və yaxud kəfərərin
gosununun sizin olduğunu vəd edirdi. Siz silahsız dastınin sizin olmasını arzulayırız. Allah ise Öz kəlmələri ilə haqqı gerçeklaşdırırmak və kafırların kökünü kəsmək istəyirdi.

8. *O bunulə* günahkarların xoşuna gələmsə də, haqqı gerçeklaşdırırmak və batılı puç etmək istəyirdi.


11. O zaman Allah Öz tərəfindən bir təşəkkəl olsun deyə, sızə yüngül bir mərgü göndərmiş, göydən sizin uzarinızda yağmur endirmişdi ki, onunla sizi təmizləsin, şeytənin vəsəvəsəsinizdən uzaq etsin, qəlbiniz möhkəmləndirəsin və onunla qədəmlərinizi sabit etsin.


15. Ey iman gatırənlar! Kafirlərə döyüş meydanında qarşılıq qoyanız, arxanızı onlara əvərəniniz.


19. Əgər siz kafirlər adalətli hökm diləyirsinizə, artıq sizə hökm gəlmişdir. Əgər kifəra son qoysanız, bu, sizin üçün xeyirli olan. Yox əgər qayıtsanız, Biz də qayıdarıq


22. Şübhəsiz ki, Allah yanında canlılarının on pisi haqqi anlamaqlər karlar və lallardır.

23. Ögər Allah onlarda bir xeyir olduğunu bilsəydi, elbəttə, onlara eşitdirərdi. Ögər onlara eşitdirəydi belə, yəna da üz çəvrərək dənərdərən.


26. Yadızısa salı həz ki, bir zaman sizi az idiniz, yer üzündə zəif sayılırmdız; kafir adamların sizi ələ
keçirəcəyinizən qorxurdunuz. Allah səzə sıxınaq verdi. Öz kəməyi ilə sıxı qüvvətəndərdi və sıxı pak ruzilərdən verdi ki, bələkə sükür edəsiniz.

27. Ey iman gətirənər! Allaha və Onun Elçisindən xəyanətkarlıq göstərməyin və bili-bilə aranişdakı xəyanət etməyin.


33. Son onların arasında olduğun halda Allah onlara azab verməyəcək. 
Bağıtsanmalarını dildəklər zəmanə da Allah onlara azab verən dəyildi.

Lakin onların çoxu bunu bilmir.

35. Onların müqaddəs Evin yandıqəki ibadətləri fit vermək və əl çalmaqdan başqa bir şey dəyildi. Küfr etdiyinizə görə dadın azabı!

36. Şübhəsiz ki, kafir olanlar insanları Allah yolundan səpdirmaq üçün öz mallarını sərf edirlər. Onlar onu sərf edəcək, sonra bunun pəşmanıçılığını çox edəcək, daha sonra isə məğlub ediləcəklər. Kafir olanları Cəhənnəmdə toplayacaqlar ki,


38. Kafir olanlara de ki, əgər kūfər son qoysalar, olub-keçənlər onlara bağışlanılar. Yox, əgər kūfər qayıtsalar, avvalkələrin başına gələn aquirəti gözləsinlər.

39. Fitnə aradan qalxana qədər və 
din tamamı yarız Allahla həsr
edilenadak onlarla vuruşun! Öğär şiirka son qoysalar, hilsinlar ki, Allah onların etdiklerini görür.

40. Öğär onlar üz dönderselar, bilin ki, Allah sizin Himayetdarmızdır. O, o gözal Himayədar, o gözal Yardımcıdır!

41. Öğär siz Allahə ve haqla batılin ayırd edildiylə gün – iki dostunun qarşı-qarşıya qoldiylə gün qulumuzu nazil etdiyimizə iman getirmisinizə, bilin ki, əle keçirdiyiniz qənimətlərin beşə bəri Allahə, Onun Eləsinə, onun qohum-qərəbəsına, yetimlərə, kəsilərə ve müəşəflərə məxsumdur. Allah hər əsər qadirdir.


43. O zaman Allah yuxunda sənə onları az göstərdi. Öğär onları sənə çox göstərsəydi, ruhən düşər va düşəs barəsində bir-birinizə mübahisə edərdiniz. Lakin Allah sizi qorudu. Şübhəsiz ki, O, köksərdə oalanları bilir.
44. O vaxt qarşı-qarşıya goldiyiniz zaman Allah onları sizin gözünüzə az gösterdi, sizi de onların gözündə azaltdı ki, olacaq işi yerina yetirsin. Bütün işler Allaha qayıdır.

45. Ey iman gətirənələr! Kafir bir dəstə ilə üz-üzə goldikdə möhkəm durun və Allahı çox yad edin ki, baləq nicat tapaminsə.


47. Yurdlardan təkəbbürə, özərlərin camaata göstərmək üçün çixən və insanları Allah yolundan sapdən kəsələr kimi olmayın. Allah onların əməyorlarını hər tərəfdən ehtiva etmişdir.


49. O zaman münəfiqlər və qəlbində xəstəlik olanlar dedilər: “Bunları öz dinləri aldatmı!” Kim Allahə təəvəkkül

51. Bu, öz allarınızla etdiyiniz amollere goredir. Yoxsa Allah qullarına zülüm eden deyildir”.

52. Bunların amali Firon neslinin ve onlardan ayyalkıkların amelina bınyaayır. Onlar Allahın ayelerini inkar etdiler, Allah da onları günahlarına göre yaxalayı. Şübhəsisiz ki, Allah Qüwwəlidir, cazalandırmışs da şiddətlidir.


55. Şübhəsisiz ki, Allah yanında canlıların an pisi kafir olanlardır. Onlar iman gətirməzəlar.
56. Onlar ahd bağladığı kimsələrdir ki, sonra hər dəfə öz ahdərini pozur və heç nədan çəkinmirərlər.

57. Əgər döyüşə onları yaxalasan, onları çəzalandırmaqla arxalarında olan kimsələri də dəyiş ki, bəlkə əbrat alımlər.

58. Əgər bir qövmin öhdə pozacağı ilə xəyanət etməsindən qorxsan, sən də onların onu pozduğunun bildir. Şübəsiz ki, Allah xainləri sevmir.


60. Düstənlərə qarşı bacardığınız qədər qızdır və döyüş atları hazırlayın ki, bununla Allahin düstənini, öz düstəniniizi və onlardan başqa səzin bilmədiyiinəz, lakin Allahın bildiyi kimsələri qorxudasmış. Allah yolunda nə xərcəsəniz, avazı sizə tam ödənilər və siza zülüm edilməz.

61. Əgər onlar süləhə meyl etsənlər, sən də ona meyl et və Allahə təvəkkül et! Həqiqətən, O, Əşidəndir, Biləndir.

62. Əgər onlar sənə aldatmaq istəsənlər, bil ki, sənə Allah yetər. O, sənə ham Öz köməyi ilə, ham də möminlərə qüvvətəndərdi.

63. Allah onların qəblərini birləşdirdi. Əgər sən yer üzündə olanların hamısını sərəf etsəydin belə, onların
64. Ey Peygamber! Sana ve sanının ardınca geden mominlere Allah kifayet eder.

65. Ey Peygamber! Mominlere döyüşe ruhlandırır. Eğer aranızda iyi mi sabirli kişi olsa, kafırlardan iki yüzüne qalib golar; eğer aranızda yüz sabirli kişi olsa, kafırlardan minin qalib golar. Çünkü onlar anlamayan adamlardır.


68. Eğer Allah tərəfindən azıldan yazılı bir höküm olmasaydı, aldığınız fidye müqəbbilində sizin büyük bir azab toxunurdu.

69. Ölə keçirdiyiniz qanimətlər halal və təmiz olaraq yeyin və
Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmiidir.

70. Ey Peyğəmbər! Ölinizdə olan əsirlərə de: "Əgər Allah qəlibinizdə xeyir olduğunu bilsə, sızdan alınan fidyədən daha xeyirləşinini sızə verər və sizi bağışlayar. Allah Bağışlayandır, Rəhmiidir".

71. Əgər əsirlər sənə xəyanat etmək istəyərlər, bilin ki, onlar bundan əvvəl Allaha xəyanat etmişdilər. Allah möminlərə onların öhdasından gələnəyə imkan vermişdi. Allah Biləndir, Mütüncüdir.


73. Kafirlər də bir-birinə dostdur lar. Əgər siz bir-birinize yardımçı olmasanız, yer üzündə fitnə və böyük bir fəsəd baş verər.
74. İman götirən, hıırət edən və Allah yolunda cihad edənlər və sığınacaq verib köməklək göstəranlər — məhz onlar əqiqi məminlərdirlər. Onlar üçün bağışlanma və bolluq rəzi vardır.

75. Sonrada iman götənərlər, hıırət edib sizinla bərabər cihad edənlər də sızdırırlar. Qəhumlər Allahın Kitabına görə bir-birinə varis olmaga daha yaxındırlar. Əqiqatən, Allah hər şeyi bilir.
1. **Bu, Allah və Onun Elçisi tərəfindən** əhd bağladığı müşərəklərə onlarla olan əhdlərin pozulması haşad bir xəbərdarlıqdır.

2. **Elə isə yer üzdən dörd ay** gözəb dolaşın vəbilin ki, siz müşərəkələr Allahdan əyək qurtara bilməyəcəksiniz və Allah kəftirlərini rüsvay edəcəkdir.


4. **Səziş bağladıqdan sonra onu pozmaqmuş və sizin sələhinizdi həc köso yardımı göstərməmiş müşərəklər istisnadır. Onlarla olan müqavilənizizi, məhdudi bətanədək yerə yətirin. Həqiqətən, Allah müttəqifləri sevir.**

5. **Haram aylar bitdikdə müşərəklərə** harada rast gələniz, onları öldürün, osir tutun, mühasirəyə alın və onlara hor yerə ps&qquot;u qurun. Əgar təvba etsəniz, namaz qılıb zəkət versəniz, onları sərbəst buraxın. Cünki Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.


9. Onlar Allahın aylorini ucuz qiymətə satır və insanları Onun yolundan döndərdilər. Onların tutduqları iş nece də pisdir!


12. Eğer kəsfəriv başçılər əhəmd bağladığından sonra andlərimiz pozub dininizi böhtən atsalar, onlarla vuruşun, çünki
onlar andan əhəmiyyət verməzlər. 
Bələ, küfrdan əl çəkərələr.

13. Məgər siz andlarnı pozan,
Peyüşəmbər öz yurdundan qovmaq 
fikrində olan, əzərləri də sizinlə 
dəyişə birinci başlayan bir camaatla 
vurüşmayacaqsınız? Məgər onlardan 
qorxursunuz? Əgər möminsinizsa, 
bilin ki, Allah ondan qorxmağınız 
daşa layiqdir.

14. Onlarla vuruşun ki, Allah sizin 
əllərinizə onlara əzab versin, onları 
rəsvay etsin, səzən onların üzərində 
qələbə çalırsın, mömin camaatın 
qalbini sevindirsin.

15. və möminlərin qalbindən qazabı silib 
aparsın. Allah istədiyi kəsən təvəbəsini 
qəbul edər. Allah Biləndir, Müdrikdir.

16. Yoxsa elə hesab edirsiniz ki, 
Allah sizlərdən cihad edənləri, 
Allahdan, Onun Elçisindən 
və möminlərdən başqasını əzərlərə 
sirdəq tutmayanları səmədan sız 
əşəbəst buraxılsacaqsınız? Allah nə 
etdiklərinizdən əhər dardır.

17. Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri 
halda, onlara Allahın məscidlərini 
abadlasdırmaq yaramaz. Onların 
əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Oddə 
əbdədi qalacaqlar.

18. Allahın məscidlərini yalnız Allahə 
və Axirət gününə iman gətirən,
namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsən qorxmayanlar abadəlasdırır. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar.


20. İman gətirib hicrat edən və Allah yolunda öz məhi və canı ilə cihad edənlərin Allah yanında qən yuxqən dərəcələrini vərdir. Məhz onlar nicə tapanlardır.

21. Rəbbi Öz tərəfindən onları bir marhumət, razılıq və içərisində onlar üçün tükənməz nəmətərən Connet bağları ilə müjdələyir.

22. Onlar orada abədi qalacaqlar. Şübəsiz ki, on böyük mükafat Allah yanında.


24. De: "Əger atalarımız, oğullarımız, qardaşlarınız, zəvcləriniz, yaxın qohumlarımız, qazandığımız mallar, iflasa uğramasından qorxduğunuz
alis-verişiniz ve bəyan-diyiniz maskanlar sızə Allahdan, Onun Elçisindən və Onun yolunda cihaddan daha özyüzirsa, Allah Öz amrını verinçə qədar gözləyin. Allah günahkarları doğru yola yönəltməz”.


27. Bundan sonra ise Allah istədiyinin tövbəsini qəbul edər. Çünkə Allah Bağıslayandır, Rəhmlidir.


29. Kitab verilənlərdən Allaha və Axirət gününa iman gətirməyən, Allahın və Onun Elçisinin haram buyurduğuunu
haram saymayan və həqiqi dən olan Əsləma etiqad etməyənələr, zalil günə qalib öz alları ilə cizə yer məcbur oluncaya qadar vuruşun.


34. Ey inan gətirənələr! Baş keçirəklərdən və rahiblərdən çoxu insanları mallarını haqszız olaraq yeyir və onları Allah yolundan döndərlərlər. Qızıl-gümüş yığib onları
Allah yolunda sorf etmeyenleri ağrılı-acioh bir azabla müjdol.

35. O gün bu yığıdılar sorvetler
Cehannem odunda qızdırılacaq
ve bununla onların alınlarına,
böyüklerine ve küçülərəne dəmə ga
vurulacaq ve onlara: “Budur əzəniz
ucken yığıdılarımız. Elə isə dən
yığıdılarımız!”— deyiləcdəkdir.

36. Haqiqətən, Allah yanında ayların
sayı on ikidir. Bunu da Allah göyleri
ve yeri yaratdığı gündə Kitaba
yazmışdır. Bunlardan dörd haram
aylardır. Doğru din budur. Odur ki,
bu aylarda əzənizə zülm etmeyin.
Müşrikler hamısı bir yerda sizindən
vuruşduqları kimi, siz da hamımız
bir yerde onlarla vuruşun ve bilin ki,
Allah mütəsəqlirdədir.

37. Haram ayi toxirə salmaq ancaq
küfrü artırır. Bununla da kafirler
azdırırlar. Onlar bunu bir il halal
sayır, bir il de haram sayırlar ki,
Allah ham haram etdiyi ayların sayıını
uyğunlaşdırırlar və Allahın haram
buyurdğunu halal etsinler. Beləca,
onların pis əməlləri özlerini gözəl
göstərildi. Allah kafir adamları doğru
yola yönəltməz.

38. Ey iman gətirən! Sizə nə olub
ki, “Allah yolunda döyüsa çıxın!”—
deyildikdə yerinizi daxiləb qəhrəməniz? Olmaya, axırtından daha
çox dünya hayatından razinsınız? Halbuki dünya hayatının keçici zövqü axıratlı müşayisəda çox dəyərsiz bir şeydir.


41. Sizə yunğil galsə da, ağ əvər galsə da, döyüşə çıxın, malmız və camızla Allah yolunda cihad edin! Biləsiniz ki, bu sizin üçün daha xeyirlidir.

edirlər. Çünkü Allah onların yalanç olduğuunu bilir.

43. Allah sənə bağışlasın! Doğru danışanlar sana bəlli olmamış, yalançıları isə tanımamış nə üçün onlara cihaddan yavinmağa izin verdin?  

44. Allaha və Axirət gününə iman gətirənlar Allah yolunda malları və canları ilə cihad etmək üçün sənən izin istəmişlər. Allah mütəqaqıltarı təməyir.

45. Ancaq Allaha və Axirət gününə iman gətirən və qəlbi şəkk-şübhəyə düşənlər döyüğa gətmişə maqsədə sənən izin istəyirlər. Onlar öz şübhələri iləndə tərəddüd edirlər.


47. Ögər onlar sizində birə döyüə çıxsağılər, ancaq işinizdə qarşıqlığış artur və sizi fitnəyə meruz qoymaq üçün tez aranıza gərərdilər. İnşəddə onlara qulaq asanlar da var. Allah zahmları təməyir.


53. De: "İstər könüllü, istərsəniz da könülsüz xərcələyin, onsuz də sizdən qəbul olunmayacaq. Çünkü siz fəsiq bir qəvəm oldunuz!"

54. Onların sarf etdiklərinin qəbul olunmasına yalnız o mane olur ki, onlar Allahə və Onun Elçisini kəfər edir, namaza tanbəllikdə qalxır və mallarını könülsüz xərcələyirlər.
55. Onların no malları, no de övladları sani heyratlandırmasın. Allah bunlarla, dünya hayatında onlara şab vermək və onların canlarının kafir kimi çıxmasını istəyir.

56. Onlar sizin həmşər oldularına and içlər. Halbuki onlar sizdən deyildirlər. Əslində, onlar qorxqa adamlardır.

57. Əgər onlar bir şeyməcaq və ya daldałanmaq üçün mağaralar yaxud gizlənməyə bir deşik təpsiydələr, ləngimadən ora yonələrdirlər.

58. Onlardan elələri də var ki, sədaqətlə bağlı sinhə nəşən tuturlar. Bundan onlara bir şey çıtsa, rəzi qalər, bir şey çıtmasa, dərhal qəzəblənərlər.


60. Zəkatlar Allah tərəfindən bir fərz olaraq yalnız yoxsullara, kasıblərlə, onu yığib paylayanlara, qalbləri İslam dininə isənişdiriləcək kimsələrə, köləsərin azad olunmasını, borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və müəşəflərə məxsusdur. Allah Biləndir, Mədərlikdər.


63. Məgər bilmirdirlərmələr ki, Allaha və Onun Elçisinə qərşid çıxanlar üçün içində xəbər qalanlar üçün də o bədii qalacaqları Cəhənnəm odu vardır? Bu isə böyük rüsvayçıdır.

64. Mənəfiqlər, özərinən qəlbində olan xəbər verən bir sərunin məminlərə nazil olmasına çıxınır. De: "Siz istehza edin! Şübhəsiz ki, Allah çıxındiyiniz şeyi üzə çıxaracaqdır".

65. Onlardan na üçün istehza etdiklərinə sərəssan, deyərələr: "Biz səddəqə bos-bos dənib zərəfatlaşdırılq!" De: "Allaha, Onun aylərində və Onun Elçisinə istehzamı edirsiniz?

66. Üzrxahlıq etməyin! İman ətərkidən sonra qərim kəfər oldunuz". Sizlərdən bir qismını bağışlasaq da, digərlərinə günahkar olduruqlarına görə azab verərik.


76. Allah Оz lütünden onlara verdikde ise simçlik ederek uз çevirib getdiler.

77. Allaha verdikleri vəda xilaf çıxdıqlarına ve yalan söylandıklarına göre Allah da onların qoblərini Onunla qarşılışacaqları günədə nifəq saldı.

78. Məgər anlənmədirlər ki, Allah onların sırlərindən de, xələvəti danışdıqlərindən da ağaşdır və Allah qeybləri biləndir?


80. Onların bağışlanmasması üçün dua etsən de, etmosan de, hətta onlar üçün yetmiş dəfə bağışlamına dıləşən belə, Allah onları asla bağışlamayacaqdır. Çünki onlar Allah və Onun Elçisinə inkar etdilər. Allah günahkar insanları doğru yola yönəltməz.

81. Döyüṣə getməyib arxada qalanlar Allahm Elçisinin əleyhinə çıxaraq evdi qalmalarına sevindilər. Onlar

82. Qoy onlar etdikləri günahların cəzası olaraq az gülüb çox ağlasınlar.

83. Öğrə Allah sənə onlardan bir zümərinin yanına göndərsə və onlar döyüşə çıxmaq üçün sənən izin istəsələr, de: “Siz bir daha manənilə döyüşə çıxmayacaq və manənilə birlikdə həc bir düşmənlə vuruşmayacaqszm. Çünki siz birinci dəfa evda oturmağa razi oldunuz. Elə isə arxada qalanlarla bərabər, siz də evda oturun!”

84. Həc vaxt onlardan ölmüş bir kosin canaza namazını qılma, qəbrinin başına da durma. Çünki onlar Allah və Onun Elçisini inkar etdirər və günahkar olaraq öldürlər.

85. Onların nə malları, nə də ovədərini sənə təccübələndirməsin. Allah bunlarla, bu dünyada onlara qəzəb vermək və onların kəffər olaraq canlarının çıxmasını istəyir.

86. “Allaha iman gətirin və Onun Elçisi ilə birlikdə cihad edin!”— deyə bir surə nazil edildikdə onların vər-dövlətə malik olanları sənən icaز istəyəb dedilər: “Bizi burax evda oturanlarla birlikdə qalaq!”


89. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində obodi qalacaqları Cennət bağları hazırlanmışdı. Bu, böyük uğurdur.

90. Bədaviyələrdən üzvlərini iddia edənlər evə qalmaq üçün onlara icazə verilsə də, həminlər Allah və Onun Elçisini yalan danışanlara isə evə oturdular. Onlardan kəfir olanlara ağırlıq-əsli bir şəhəb üz verəcəkdir.


92. Minikdə tamin edənən deyə sənin yanına goldikdə: "Sizin üçün minik tapa bilmirəm" – dediyin zaman cihad üçün xərləməyə bir şey tapa bilmədiklərindən ötrü kədərlənib
gözleri dolmuş halda geri dönnələrin də heç bir günəh yoxdur.


96. Qarşımızda and içəəkərlər ki, onlardan rəzı qaləsiniz. Siz onlardan rəzı olsanız da, Allah fəsiq qövmdən rəzı qalmaz.


102. Dəgərləri isə günahlarını etiraf etdilər. Onlar yaxşı bir əmələ başqa bir pis əməli qarışdırlar. Ola bilsin ki, Allah onların tövbələrini
9. et-Tovba

qəbul etsin. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rahmlidir.


104. Məgər onlar bilmirlər ki, Allah qullarından tövbəni qəbul edir, sədaqələri götürür və Allah tövbələri qəbul Edəndir, Rahmlidir?


112. Tövba edən, ibadət edən, homd edən, oruc tatan, rüku və səddə edən, yaxşı işlər görəməyə buyurub pis omlərə qadağan edən və Allahın qoyduğu hüdüdlərinin qoruyan o möminləri müjdələ.
113. Müşriklerin Cahonnom sakinleri olduqları onlara bollü olduqdandan sonra, qohum olsalar belo, Peyğembar ve məminlər onlar üçün bağışlanma diləmək yaraşmaz.


115. Allah bir qövə düğə doğru yola yönəltiən sonra həram olan şeylərdən onları xəbdər etməyinə onları həmin yoldan azərməz. Həqiqətən, Allah hər şeyi bilir.


117. Allah, müsəlmanlardan bazıların qəlbi cihaddan yavişmaq üzərə olduqdan sonra, Peyğembarın də, çətin vəxtə, onun ardına gedən məhəxirələri və ənsarlarının da ovvaləcə təvbasını qəbul etdi, sonra da onları bağışladı. Çünkü Allah onlara qarşı Şəffəltidir, Rehmlidir.

118. Geri qalmış üç nəfəri da bağışladı. Hatta yer üzü öz genişliyinə baxmayaq onlara dar gəlmüş,

119. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və düz damıstanlarla birlikdə olun.

120. Mədənə aləhisinə və onların ətrafindakı bədəvilərə döyüsdə Allahın Elçisindən geri qalmış qəzəblərinin atəşindən qəzəblərinin tez xəllərinin xəllərindən elə bir atəşliş addım, düşmən üzərində qəzəblərən elə bir uğur xəllər ki, bunların mütəqabələrində onlara xəssı bir əməl yazılmasın. Həqiqətən, Allah xəssı İş gərənlərinin mükafatını puç etmir.

121. Allah onları, etdikləri əmalların on gözəli ilə mükafatlandırən deyə xərəslədikləri elə bir kiçik və ya böyük məsərəf, keçdikləri elə bir vadi xəllər ki, buna görə onlara savab yazılmasın.

122. Məmənin həmişə eyni vaxtda döyüşə çıxmamalıdır. Hər qəbələdən bir dəstə qalmalıdır ki, dini derindən öyrənsinlər və öz camaəti
döyüşdən geri qayıtdıqları zaman onları xəbərdər etsinlər. Bəlkə, onlar pis işlərdən çəkinənlər.


125. Qəlbində xəstəlik olanlara qalinca, o surə onların murdarlıq üstüne bir murdarlıq da artırır və onlar kafir olaraq olurlar.

126. Onlar ildə bir və ya iki dəfə fəlaqəta uğrəddiqlərini görmürənlərmi? Yenə də təvbi etmir, ibrət almırlar.


129. Əgər onlar üz döndərsələr, de:

2. İçərələrindən bir adada: "İnsanları qorxut və iman göstərənləri müjdələ ki, özərinin Rəbbi yandında onların etdikləri yaxşılıqların mükafatı vardır!"— deyə və ya etməyimiz insanlara qəribəni göründü? Kafirlər: "Sözət ki, bu, açıq-aşkar bir sehnbazdır!"— dedilər.


5. Günəşi ışiqli, ayı nurlu edən, illərin sayını və hesabı biləsiniz deyə ona mənzillər (əş煞ər) müayyan edən


7. Şübəsiz ki, Bizimə qarsılacaqlarına umid etməyənlar, dünya hayatından qəzəb qəbulunla rahatlıq tapanlar və ayılamışdan xəbərsiz olanların—

8. məhz onların qazandıqlarını günahlara göre sığınacaqları yer Oddur.


17. Allaha karşı yalan uydurandan ve ya
Onun ayılardını yalan hesap edandan
da daha zalim kim ola biler? Doğrudan
da, günahkarlar nicat tapmazlar.

18. Onlar Allahı qoyub özlerine ne
bir zor, ne de bir fayda vera
bilmayandıra ibadet edir ve:
“Onlar Allah yanında bizim
şafaetçilerimizdir!” – deyirler.
De: “Yoxsa Allahı göylarde ve
yerde bilmadıydi bir şeyimi xabar
verirsiniz?” Allah onların qəşdələrdən
şarğlardan uzaqdır ve ucadır.

19. İnsanlar vahid bir ümmət idiler,
sonra ixtilafa düşdüler. Ağar
Rabbin tərəfindən azəldan bir Söz
verilməsəydi, ixtilafa düşdükleri şey
barəsində aralarda dərhal hökm
verilərdi.

20. Onlar deyirler: “Niya ona Rəbbindən
bir məcüzə endirilməyib?” De:
“Qeyb ancaq Allahə aididir. Gözələn,
şəhəsiz ki, mən də sizinə birlikdə
gözəyənərdənəm”.

21. İnsanlara üz verən baladan sonra
onlara bir mərhamət dəddürüdümüz
zaman ayılardıra qərşə hıylədarlık
etməyə çalışırlar. De: “Allah daha
tez hıyla qurar”. Şəhəsiz ki,
elçilərimiz malaklar qurduğunuz
hıyəları yazarlar.

22. Sizi quruda və danizda haraket etdiren
Odur. Siz gəmilərdə olduğunuz,
gəmlər də içindəkərə xoş bir külkədə aparğışı və onlar buna sevindikləri zaman birdən firtına qopar və dalğalar hər yandan onların üstüne gələr. Dalğaların onları buryəcəyini yaxın etdikdə isə Allah – dini məhz Ona aid edərkə yalvarəb dəyarlar: "Əgar bizi bundan xilas etsən, elbette, şükr xanənlərdən olanıq".


25. **Allah** amin-amənliq yurduna – **Cannata** çagırm və istadiyini doğru yola yönəldir.


29. Bizimlə sizin aranızda Allähın şəhid olması yetər. Doğrudan da biz sizin ibadətinizdən xəbərsiz idik”.


çıxaran, diridən də oluí çıxaran kimdir? İşləri yoluna qoyan kimdir?”
Onlar deyəcəklər: “Allah!” De:
“Bəs belə olduqçu halda Allahdan qorxmərsünuz?”


33. Beləliklə fəsəqlərin iman ətərməysəsəyinə dair Rəbbinin Sözlü doğru çıxdı.

34. De: “Allaha qoşduğuınız şərəklərdən eləsi varmı ki, hər hənsi bir məxluq ilk dəfə yaratsın, öldükdən sonra onu əvvəlki halına qaytarsın?” De:
“Məxluq ilk dəfə Allah yaradır, öldükdən sonra onu əvvəlki halına qaytaram. Siz nece də haqdan döndərlirsiniz!”

Nece müəhəkəme edirsiniz?”

36. Onların əksəriyyəti anaca zanna qapılır. Şübəsiz ki, zənn həqiqətə heç cür aşəz eəda bilməz. Allah onların nə etdiklərini bilir.
37. Bu Quran Allahdandır, Ondan başıtı tarafımdan uydurula bilmaz. Lakin o, özünden övvelkileri tasdiqleyen ve alamları rabbi tarafından nazıl edilmiş, içinde de heç bir şaşki-sübha olmayan kitapları müfessel izah edândır.

38. Yoxsa: “Muhammed onu özünden uydurdu!” deyirler. De: “Öger doğru danışırızmsa, ona bânzar bir sure de siz getirir ve Allahdan başka, kimi bacarısımsa, kömaya çağırın!”


40. İçerlerinde bu Qurana inananlar da var, ona inanmayanlar da. Rabbin fitna-fasad törədənleri daha yaxşı tamyir.

41. Öger soni yalanı hesab etsələr, de: “Monim əmləm monə, sizin əmlənin isə siza aiddir. Sizimon etdiyim əmlən uzaqsınız, mon da sizin etdiyiniz əmlərən uzağam”.

42. Onlardan soni dinləyənər de vardır. Magar karlarla — əger anlamlırlarsa — sənnə eştədərəcəkənsə?

43. Onlardan sona baxanlar da vardır. Magar korlarla — əger görmürərsə — sənnə doğru yola yönəldərəcəkənsə?
44. Hâqiqâtta, Allah insanlara âsla zülüm etmez, lakin insanlar özürleri özlerine zülüm ederler.

45. **Allah onları bir yere toplayacağı gün, sanki dünyada ve yaxud qəbirə gündüzün ancaq bir saatini qalmışlar kimi, bir-birlerini tamyacaqlar. Allahla qarışlaşacaqlarını yalan sayanlar mütləq ziyana uğrayacaqlar. Onlar doğru yola yönələn deyillər.**

46. Onlara vət etdiyimiz azabin bozununun sahə göstərək və yaxud da göstərmədən öncə sənə öldürək, yənə de onların dövüşü Bizədər. Həm de Allah onların nə etdiklərini Şahiddir.

47. Hər ümətən bir elçisi vardır. Elçiləri goldikdə onların arasında adalətə hökm verilər və onlara zülüm edilməz.

48. **Kafirlər deyirlər: “Oğur doğru deyirsinizsə, bu vət nə vaxt olacaq?”**

49. De: “Allahın istədiyindən başqa, man özümə nə bir zərər, nə de bir xeyir verməyə qadirəm. Hər ümətən bir ocəli var. Onların ocəli goldiyi zaman birə saat bełə nə yubanar, nə de qabağa keçə bilerər”.

50. **Müşərklərə de: “Söyəyin görəm, ağar Onun azabı siza gece yaxud gündüz geləcəkə, onda günahkarlar bunlardan hansımlə tanasik istəyəcəklər?**
51. Əzab başınızın üstündə alındıqdan sonra mən ona iman gətirəcəksiniz? Yoxsa indimi? Siz ki, onun tez gələsini istəyirdiniz?"

52. Sonra zalmlərə deyiləcəkdi:
"Dadın əbədi əzabı! Məgər siz ancaq qazandığınız günahları görə cəzalandırılmasıınız?"


57. Ey insanlar! Rəbbinizdən sizə bir öyünd-nəşəht, köklərdə olana bir şəfa, mömünələrə doğru yol göstərici və mərhəmat gəlmişdir.

58. De: "Bunlar Allahm lütfu və mərhəmatı sayəsindədir!" Qoy onlar buna sevinsinlər. Bu ki, onların yıdıqlarından daha xeyirlidir.

60. Allahə qarşı yalancı uydurənərin Qiyamət günü barəda fikirləri nədir? Həqiqətən, Allah insanlarə qarşı lütfkərdir, lakin onların çoxu şükür etmir.


62. Şubhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədarlınmayəcəklər.

63. Onlar iman gətirmiş və Allahdan qorxmuşlar.

64. Dünya əhatənda da, axirətdə də onlara müjdə vardır. Allahin kolmaları asla dəyişilməz. Bu, böyük uğurdur.


69. De: “Şübhosiz ki, Allahə qarşı yalan uyduranları nəcat tapmazlar”.

70. Onlar bir müddət dünyada faydalanaraq, sonra onların dönüşü Bize olar. Sonra da küfür etdiklərinə görə onlara siddətləi şəzə dəddirəriq.

72. Eğer üz çevirsoniz, bilin ki, mon sizden hiç bir mükafat istemiyorum. 
Mənim mükafatım ancaq Allahdadir. 
Mana müsəlmanlardan olmaq əmr edilmişdir'".

73. Onlar onu yalançı hesab etdiler. Biz 
do onu və onunla birlikdə qəmədi 
olanları xilas etdik, onları yer üzənə 
xələflər təyin etdik. Aşılərimiz 
yalan hesab edənləri ısa suda 
batırdıq. Bir gör qorxudulanların 
aqibəti nəcə oldu!

74. Sonra onun arxasına elçiləri öz 
ümmətərinə gəndərdik. Elçilər 
onlara açıq-aydın dalılar gətirdilər. 
Onlar isə öncə yalan hesab 
etdiklərinə inan gətirmədilər. Biz 
əddi aşənlərin qəhlərinə beləcə məhərliyirik.

75. Sonra onların arxasına Musa və 
Harunu Firona və onun əyanlarına 
açıq-aydın dalılarımızla elçi 
göndərdik, lakin onlar tokəbbərlik 
gəstərdilər. Onlar günahkar bir tayfa 
idilər.

76. Onlara Bizim tərafımızdan əqqa 
gəldikdə: "Şübəhisiz ki, bu, açıq- 
aydın bir sehrdir!" - dedilər.

77. Musa dedi: "Əcəba, sızə əqqa 
gəldikdə: "Bu sehrdəm?" - 
deyirsiniz? Halbuki sehərbəzlar uğur 
qazanmazlar".
78. Onlar dediler: “Gelmisiniz ki, bizi atalarımızın tutduğu yoldan dönmediğiniz ve yer uzundaki büyük etmeğe ikinizde qalsın? Biz siza iman götürn bir şeydir.”

79. Firon dedi: “Bütün bilikli sehrbazları yanına getirin!”

80. Sehrbazlar geldikten sonra Musa onlara dedi: “Ne atacaqsınızsa, atın!”


82. Günahkarlar əstənasələr də Allah Öz kələmaləri ilə haqiqi bərəqər edəcək.

83. Firon və onun əyanları tərəfindən özlerində işgancı veriləyəndən qorxaraq Musaya öz ovqənməndən yalnız məsələ bir nəsil iman götərdi. Haqiqatın da, Firon yer üzündə qəddar hakim və haddi aşanlarдан idi.

84. Musa dedi: “Ey ovqənm! Âğar Allahla iman gətirmișsinizsa və müsəlinən olmuşsunuzsa, Ona təvəkkül edin!”

10. Yunus

86. Və bizi Öz mərhəməti ilə kafir gövmün əlindən qurtar!"

87. Biz Musaya və onun qardaşına:
"Camaatımız üçün Misirdə evlər hazırlayın, evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Məmələrini müjdələ!” - deyə vəhdy etdir.

88. Musa dedi: "Ey Rəbbimiz! Son Firona və onun əyanlarına dünya həyatında zənət və mal-dövlət boxş edin. Ey Rəbbimiz! Onların insanları Sonun yolundan sapdırlar. Ey Rəbbimiz! Onların mal-dövlətini məhvi et və qələbini sürətdir ki, aşırı-acılı azabı görməyinə iman getirməsinlər".

89. Allah dedi: "Hər ikinizin duası qəbul olundu. Dəvatinizdə mühkmən olun və nədanların yoluna uymayın!"


91. Firona deyildi: "İndimi? Son ki ovvəllər aşılik etmiş və fəsad tərəvənzərən olmuşdur.

92. Bu gün səninin bədənini xilas edəcəyik (sahilə çıxaracağız) ki, şəndən sonra gəlinlərə ibrət olasan".
Haqiqətən də, insanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir.

93. Biz İsraил oğullarını gözəl bir yurda sakin etdik və onlara pak rüzilərdən verdiyik. Onlar özərlərində elm gələnə qədər ixtilaf dəşəmdilər. Şübəsiz ki, Rəbb, ixtilaf düşdükleri şey barəsində Qiymət günü onların arasında hokm verəcəkdir.


95. Allahın ayələrini yalan sayanlardan da olma, yoxsa ziyana uğrayanlardan olarsan.

96. Haqiqətən, sənən Rəbbinin Sözlərinin qəlyəhə doğru çıxmiş kimsələr iman gətirməzlər.

97. Onlara ayələrin hamsı gəlsə belə, aqrılı-əcili əzabı görəyince iman gətirməzlər.

98. Özəb gəldiyi an, Yunusun qovmündən başqa, iman gətirib imanı özünü fayda verən bir məmləктə əhli olubmu? Yunusun qovmü iman gətirəndə onlardan dünya hayatında rüsvəyəçiləq şəhərə sovuşdurduq və onlara müəyyən vaxta qədər fəni nəmatlardan faydalanmaq imkanı verdiyik.
99. Ögor Robbin isticaydı, yer üzündə olanların hamisi iman gatırərdi. İnsanlar mömin olmaga sənmi mənəvət edəcəkən?

100. Allahin icazəsi olmandan heç kəs iman gatırma bilməz. Allah anlayıyanları qəzəbə uğradar.


103. Sonra elçilərimiz və möminləri xilas edərik. Möminləri xilas etmək Bizə vacibdir.


105. Son hənif olaraq üzünü dino tərəf çevir və müşriklərdən olma.

106. Allahı qoyub, sənə no bir fayda, no da bir zərər verə bilməyən şeylərə yalvarma. Ögor belə etsən, sözsüz ki, zalmlərdən olarsan.


1. Əlif. Ləm. Ra. Bu, Müdrik,  
hor şeydan Xabərdar olan  
Allah tərəfindən, ayələri  
müəmməlləşdirilmiş, sonra da  
aťəflə izah edilmiş bir Kitabdır.

2. Bu ona gərədir ki, Allahdan  
bəqasına ibadət etməyəniz.  
Haçıqətən, mən Onun tərəfindən sizə  
xəbərdar edən və müjəhəyanam.

3. Ham da Rəbbinizdən bağlılxanma  
diləyəniz, sonra da təvəbə edəsiniz  
ki, O səza müəyyən olunmuş vaxtaddakı  
gözəl gün-güzəran nosib etsin və hər  
fazilet sahibinə Öz lütfəndən versin.  
Əgər Ondan üz çevrənsiniz, bilin ki,  
mən səza üz vərəcək əsərətli günün  
asəbəndən qorxuram.

O, hər şeyə qadırdır.

5. Baxın, onlar ürəklərindəki küfrü  
ört-bəsdir edirlər ki, Allahdan  
gizlənsinlər. Doğruluq, onlar  
libaslarına büründükə belə, Allah  
onların gizli saxlədiyənən da, əskərə  
çıxartdiyələrini da bilir. Haçıqətən da,  
O, köklərdə olanları bilir.

6. Yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki,  
onun ruzisini Allah verəsin. Allah
onların qərar tutduqları yeri də, qorunub saxlamlıqları yeri də bilir. Bunların hamısı açıq-aydınlıq Yazidakı (Lövh-1əhfuızdadır).

7. Hansıdın daha yaxşı emal sahibi olduğunu sinamaq üçün, Ərslı su üzərində ikan, göyler və yeri altı gündə yaran dən Odur. Əgər sən: “Siz ələndən sonra xərəxəksiniz!”
- desan, kafir olanlar: “Bu, açıq-aydınlıq bir sehərdir!”
- deyərlər.


9. Əgər insana Özümüzən bir məhəmət dəddirəşəq, sonra da ondan onu geri alısaq, o, naəmid və nənkor olar.


12. Onların: “No üçün ona bir xəzino endirilməyəb yaxud onunla bir mələk
gölənəyi?"— deməkləri üzündən, 
balk də, sana gələn vəhiyn bir 
hissəsini tərk etmək və buna 
göra köksün daralacaq. Sən ancaq 
qorxudansan. Allah isə hər şeyi 
Qoruyandır.

13. Yoxsa onlar: "Muḥammad onu 
zərindən uydurdu!"— deyirlər. De: 
"Əğer doğru dənərsizəmsə, Ona 
bənzər uydurulmuş on səra də siz 
gətirin və Allahdan başqa, kimə 
bənərsizəmsə, kəməyə çağırın!"

14. Əğer sizə cavab verməsələr, bilin 
ki, o ancaq Allahın elmi ilə nazil 
olsun və Ondan başqa ibadət 
layiq olan məhəbd yoxdur. Siz 
müsləman olacaqsınız?

15. Kim dünya həyatını və onun 
bərbəzəyini istəyirə, onlara 
əşmələrinin avazını orada tam verərik 
və onlar orada zərər çokmaqlər.

16. Onlar, axirətdə özloru üçün oddan 
başqa heç bir şeyi olmayan 
kımsələrdər. Onların dünyada 
gördükleri işlər boşça çıxar və 
tutduqlarıəşmələr püç olar.

17. Məgər Rabbindən açıq-aydın bir 
dəlilə istənəd edən, ardıca Ondan bir 
şahid (Cəbrail) gələn, ondan da əvvəl 
rəhbar və marhumət olmuş Musənnin 
Kitabını təşdiqlədiyi kimsə kafıra 
yə ola bilərmi? Müsəłmanlar Qurana 
iman getirirələr. Onu inkar edən 
fiqrələrin vəd olunduğu yer oddur.
Sonin isı Qurana heç bir şübhen olmasın. Çünkü bu, senin Rabbından gelen haqıdır, lakin insanların çoğu buna inanmır.


19. O kəsələr ki, insanları Allah yolundan sapdırmı, onu ayrı göstərməyi çalışır və Axirətə inkar edirər.


22. Şübħə yoxdur ki, axirətdə ola çıx ziyana uğrayanlar da onlardır.


24. Bu iki zümərin həlí korla kərn, görünə eşidənin halına bənzəyir. Onların həlí eyni ola biler mi? Məgar düşünüb ibret almırımız?

26. Allahdan başqasına ibadət etmeyin! Mən sizin yaxalayacaq məşəqət gününün əzabından qorxuram".

27. Onun qövümünin kafir zadəganları dedilər: "Biz sən özümüz kimi sədəcə bir insan hesab edir və içimizdən açıq düşünəcəsiz olan ən razil adamların sənə qoşulduquğun götürmək. Həmçinin sizin bizən üstün olduğunu da görərmək. Əksənə, biz səniz yalançı hesab edirik".

28. Nuh dədi: "Ey qövüm! Bir deyin görək, agar mən Rabbimdən açıq-aydın bir dolaba istənad edirəmsə, O da Öz tərəfindən sənə gözünüzə götürəmur bir mərhəmat boş edəbsə, onda necə olsun? Yoxsa sən onu görək istəməyib kor qaldığınız bir halda, biz səniz ona inanmağa məcburmə edəcəyik?


30. Ey qövüm! Əgar onları qovsəm, məni Allahdan kim qoruya bilər? Məgar düşənüb ibrat almırslıb?"

32. Onlar dedilər: "Ey Nuh! Sən bizimla məbəhəsə etdin və məbəhisəmizdi də çox uzatdırdın. Əğər doğru dənəsənlar dənəsənə, bizə vəd etdiyin şəzəbi getir".

33. O dedi: "Onu istasa, ancaq Allah səzə gətirəcək və siz də ondan xəxa qurtara bilməyəcəksiniz.

34. Əğər Allah səzə azərma İçindən, man səzə nasihat verək istasəm belə nasihatın səzə fayda verəz. O səzin Rəbbinizdər və Ona də qaytarılacaqsınız".


11. Hud

Elə isə onların etdikləri amollərə göra kədərlənmə.


38. Nuh əmələyənən, qəvəmünün zadagaları isə hər dəfə yarından keçdiyə onu ələ salındılar. O isə deyirdi: "Əgər sizi bəzi ələ salırılsa, biz də sizi, sizi bəzi ələ saldıqız kimi ələ salacaq".


41. Nuh dedi: "Gəmiya minin! Onun üzüb getəmsi də, dayanəmsi də Allahın adı ilədir. Şübhəsiz ki, Rəbbim Bağışlayandır, Rəhəmlidir".

42. Gəmi onları dağlar kimi dalğalar içərisində aparğı düzənən zaman Nuh kənarda duran oğlunu səsləyəb dedi: "Oğlum! Bizimla birlikdə gəmiya min, kafırlərdən olma!"


47. O dedi: “Ey Rəbbim! Bilmədiyim bir şeyi Səndən istəməkdən Sənə sığıniram. Əgər məni bağışlaməsan, mənə rahim etməsan, ziyana uğrayanlardan olaram”.

biri müddət güzərən vərəcəyimiz,
sonra da Öz təşrifimizdən əqrəli-əclə bir şəbə dəşəcə edəcəyimiz ümmətələr
da olacaqdir”.

49. Bunlar, sana vəhə yolu ıla
bildirdiyimiz qeyb xəbərlərinindendir.
Bundan əvvəl onları nə sən, nə
de sənindən qovmün bilirdi. Sebir
et! Şübhəsiz ki, gözlə aqibət
müttəqilərinindər.

50. Ad qovmına də qardəşləri Hudu
göndərdik. O dedi: “Ey qovmüm!
Allaha ibadət edin. Sizin Ondan
başqa məbudunuz yoxdur. Siz ancaq
iftira yaxırsınız.

51. Ey qovmüm! Mən bunun əvəzinə
düzən heç bir mükafat istəmirəm.
Mənim mükafatım ancaq mən
yaraqandandır. Məgər anlamaşırız?

52. Ey qovmüm! Rabbinizdən başqıshanma
diləyn, sonra da Ota təvəhə edin ki,
göyəndə siza bolhuca yəfigi yağıdırın
ve gücünüzü daha-da artırın.
Günahkarmasına üz çevirməyin”.

53. Onlar dedilər: “Ey Hud! Sən bize
açıq-aydın bir dalil gətirəmdən, biz
da sənindən sözlənə məbudlarımızı tərk
edən deyilik. Biz sənə inanmirəm.

54. Biz ancaq onu dəyə bilərik ki, bəzi
məbudlarımızı sənə balaya dəşər
edib”. O dedi: “Həqiqətən, mən
Allahı şahid çağırıram,
siz də şahid olun ki, mən sizin şərək qoşduqlarımızdan uzağam.


57. Öğər üz çevrənsiz, bilin ki, məna şərək olunanı sizə çatdırıdım. Rabbim yerinəzə başqa bir qoym getirər və siz də Ona heç bir zarar yetirdi bilməzsimiz. Şübhəlisiz ki, Rabbim hər şeyi hifz edir”

58. Əmriniz geldikda Hudu və onunla birlikdə iman qətironlar öz marhəmatımlə xilas etdik və onları ağır bir azabdan qurtardıq.

59. Bu, Ad qoymu idi! Onlar Rabbinin ayələrini inkar etdilar, Onun elçilərinə ası oldular və hər bir inadçıl təkəbbər sahibinin əmrinə uydular.

60. Onları həm bu dünyada, həm də Qiyamət günündə lanat təqib edəcəkdir. Haqqıqtən, Ad qoymu öz Rabbini inkar etdi. Məhv olsun Hudun qoymu Ad!

11. Hud


64. Ey qoymum! Allahın qayadan çıxartdığı bu dişi davəsi sizin üçün bir məcówədər. Buraxın onu Allahın torpağında otaşın. Ona bir pislik etmeyin, yoxsa sizi yaxın bir azab yaxalayar”.

66. Omrimiz gəldikdə Salehi və onunla birlikdə iman götənları Öz mərhəmətəmizli ərazilər və qəzən rüşvəyəliyinən qurtardıq. Haqiqətən, Rəbbin Qüvvətlidir, Qüdrətlidir.

67. Züləm ədalələri isə qorxunc bir səs xəyaladı və onlar öz evlərinə üzüqəyə düşub qaldılar.

68. Sanki orada həc yaşayəmişdilər. Haqiqətən, Samud qövму öz Rəbbini inkar etdi. Məhv olsun Samud qövму!


70. İbrahimin molakların yeməyi el vurmadılərinin görünək onlar onun xoşuna gələndi və onların yanında canına qorxu düşdü. Onlar dedilər: "Qorxma! Haqiqətən, biz Lut qövmuşa göndərilmişik".


72. O dedi: "Vay halma! Mən bir qoca qari, bu ərim də bir qoca kişi olduğu halda doğa bilərammı? Doğrusu, bu, təsəcəblə bir şeydir".

74. İbrahimən qorxu çıxıldıkda va ona müjdə gəldikdə Lut qövmuş barəsində Bizimə məhəbəsi etməyə başladı.

75. Ḥaqiqatın, İbrahim holim, Allaha çox yalvaran və Ona üz tutan bir şəxss idi.

76. Müəlləklər dedilar: “Ey İbrahim! Bu məhəbəsənən el çək. Çünkü Rabbimn amri artıq gəlmüşdür və onlara qarışsilənməz bir şəxəb gələcəkdir”.

77. Elçilərimiz Lutun yənnə gəldikdə, onlara görə kədarlındı, ürəyi sixildi və: “Bu, çox çətin bir gənüz”— dedi.


80. O dedi: “Kaş ki, siza çətan bir qüvvəm olaydı, yaxud məhəkəm bir dayaqa söykanaydım!”

82. Əmrimiz goldiğdə oranın altını üstüne çevirdik və odda bismiş gilt dəsələr ardıcıl olaraq onların üstüne yəxərdirəq.

83. O dəsələ Rəbbinin yanında işarə qoyulmuşdur. Onlar zalımlərdən da uzaq deyildir.


85. Ey qövüm! Ölçəyi və çəkini adalotla tam riayət edin, insanların mallarını aksik verməyin və yer üzündə fəsəd yaymaqla pis işlər görəyin!

86. Əgor möminsinizsə, bilin ki, Allahın saxlədiyi nemotlər sizin üçün daha xeyirlidir. Mona sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm".


89. Ey qəvmüm! Qoy mənimə olan ixtilafınız, Nuh qəvmənnin, yaxud Hud qəvmənnin, yaxud Saleh qəvmənnin başına gəllərin eyniini səzin də başınıza qətirməsin. Lütfə qəvmü də sızdən uzaq deyildir”.

90. Rəbbinizdən bağışlanma diliyin, sonra Ona tövbe edin. Haqiqətən, Rəbbim Rəhmlidir, Sevəndir, ham də Sevəndir.


93. Ey qövmüm! Əlinizdən gələni edin, mən də edəcəyəm. Rüsvayədici azabın kimi gələcəyini və kimin yalanı olduğunu tezlikdə bilsəksiniz. Gözləyin! Şubahosiz ki, mən də sizinə birlikdə gözələyəm".

94. Əmərəmiz galdıqda Şueyb və onunla birlikdə iman gətirənləri öz məhəmmədən xəlas etdiyik. Züləm edənləri isə qorxucu səs yaxaladı və onlar öz evlərində özüqoyulu düşüb qaldılar.

95. Sanki orada heç yaşamamışdılar. Somud qövmü məhv olduğu kimi Mədyan qövmü də məhv olsun!

96. Biz Musani möcüzələrimizdə və aydın bir dəliilə elci göndərdik –

97. Firon və onun ayanlarına. Onlar isə Fironun omrına tabe oldular. Halbuki Fironun amri doğru yol göstərən amr deyildi.

98. Firon Qiyamat gününün öz qövmünün qabağına düşüb onları Oda aparacaq. Girəcəkləri yer nə pis yerdir!

99. Onları həm burada, həm də Qiyamat günündə lonat təqib edəcəkdirlər. Onlara verilən pay nə pis paydır!
100. Bu, sənə söylədiyimiz məmələklər haqqında həkayələrin bazısıdır. Onlardan izi qalın da vardır, yerləyən olanı da.


104. Biz onu sədəcə müəyyən olunmuş vəxtədək toxurə salmışıq.

105. Qiyamət gəldiyi gün Allahın izni olmadan heç kəs danışa bilmez. Onlardan kimi bədəxt, kimi de xoşbəxt olacaq.


111. Şübəsiz ki, Rabbin onların hər birində oməllərinin əvəzinə tam verəcəkdər. Şübəsiz ki, Allah onların nə etdiklərinə xəbərdərdər.


114. Gündüzün əkəlində - əvvəlləndə və axırında və gecənin bəzi
saatlarında namaz qil! Haqqətən, yaxşı işlər pis əməlləri silib aparır. Bu, yada salanlar üçün bir xatırlatmadır.

115. Səbir et! Haqqətən, Allah yaxşı iş görənların mükafatım püç etməz.


117. Ölkə əhalisi islahatçısı olduğu bir halda, Rəbbin o ölkəni haqiz yərə məhv etməz.

118. Öğə Rəbbin istəsəyi, insanları vahid bir ümətə edərdi. Amma onlar elə hey xtilafdadırılar.


120. Elçilərin xəbotlərindən hər birini sənə söələyərik ki, bununla səninin ürayını məhəməndirək. Bu ayalarda sənə haqqət, məminlərə də öyük-nəsilət və xatırlatma vəh yədilmişdir.
121. İman gətirməyənləə de:
"Əlinizdən gələni edin, biz də edəcəyik.

122. Gözləyin! Biz də gözləyirik".


2. Həqiqətən, Biz onu oğucuca Qurən olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz.


6. Beləca, Rabbin sənə seçəcək, sənə yuxuları yozmağı öyrəcək və Öz nəzətini bundan avval ataların İbrahimə və İshaqa təməmlədiyi kimi, sənə və Yaqub noslina da təməmləyaçaqdır. Şübhəsiz ki, Rabbin Bilsəndir, Müdrikdirdir”.

7. Sözsüz ki, Yusuf və onun qardaşlarının hekayətində soruşanlar üçün ibretlər vardır.

9. Yusufu ya öldürün, ya da onu uzəq bir yere apərib atın ki, atamız ancaq sizə məhəbbət bəsəsən və bundan sonra siz əməlisəhərlərdən olarsınız”.

10. Onlardan biri dedi: “Yusufu öldürməyin! Oğur ona qarşı hökmən nə işı etmək istəyirsinizə, onda onu bir quyuya atın ki, karvanlardan biri onu götərsün!”


12. Sabah onu bizimə gənərsən, bir qəddər axılanib oynayar. Biz onu mütləq qoruyarız!”


14. Onlar dedilər: “Biz büttəv bir dəstə olduğumuz halda canavar onu yesə, onda biz ziyana uğrayarız”.

15. Qardəşləri onu apərib quyuya atmaq qərərənə gəldikdə biz ona belə
12. Yusuf

vəhəy etdik: “Son onlara bu əməlləri arasında gözləmdikləri bir halda xəbər vərəcəksən”.

16. Onlar aşəm ağlaya-ağlaya atalarımın yanında gəlib


yerləşdirdik və ona yuxuları yozmağı öyrətək. Allah Özünü qолоо ilə başa çatdırırən. Lakin insanların çoxu bunu bilmir.


25. Onlar bir-birini qabaqlamaq maqsədi ilə qapıya tərəf yuyurdular və qadin onun köynəyini arxadan çirdi. İkisi də qapının yanında qadinın əri ilə rastlaşdı. Qadin dedi: “Sonin ailənə pislik etmək istəyənin cəzası, zindana salınmaqdan və ya aqrili- acılı bir azaba dəçər edilməkdən başka nə ola biler?!”

şahidlik edili: “Əgər onun köynəyi öndən cərilişba, qadin doğru deyir, o iso yalançılardandır.

27. Yox əgər onun köynəyi arxadan cərilişba, qadin yalan deyir, o iso doğru danışanlardandır”.


29. Yusuf, sən bundan — bu işi açıb danışmaqdan vaz keç! Sən də ey arvad, günahına göre bağışlanma dila. Çünkə sən, günah əslətmisən”.


32. **Qadin** dedi: “Barəsində məni qənədənilərin qoșan bax budur! Mən onu yoldan çıxardıqmağa çalışdım, o isə intina etdi. Olgər əmrimi yerinə yetirməsə, albedə ki, zindana atılacaq və zalillərdan olacaqdı”.


34. Rəbbi onun duasını qəbul etdi və onların hiyləsilini ondan uzaq etdi. Həqiqətən, O, Eşidəndir, Bıləndir.

35. **Bu qədər** dalilləri gördükdan sonra, yenə də onu bir müddət zindana salmaq qor arma goldilər.


39. Ey mənim zindan yoldaşlarımız! Ayrı-ayrı tanrıları yaxşıdır, yoxsa Tək olan, hər şeyə Qalib gələn Allah?


41. Ey mənim zindan yoldaşlarımız! Sizdən biriniz öz atasına şorab süzəcək, digəriniz isə çərmixə çəkiləcək və quşlar onun başından dimdikləyib yeyəcəklər. Haqqında sorüşdügünüz işə qabaqcadan qərar verilməsdir”.

42. Yusuf onlardan qurtulacağınızı yoxin etdiyi kimsəyə dedi: “Ağanın yanında məni yada sal!” Lakin şeytən ona Yusufu ağasının yadına salmağı unutdurdu və o, zindanda bir neçə il də qaldı.

43. Padşah dedi: “Mən yuxuda yeddi arq inayın yeddi kök inayi yediyini, həmçinin yeddi yaşıl sünbül və
12. Yusuf

bir o qədər da qurusunu gördüm. 
Ey zədəganlar! Öğər yuxu yoxa bilərsinizə, yuxumun yoxumunu 
mən bildirdim”. 

44. Onlar dedilər: “Bunlar qarmaqanışiq 
yuxulardır. Biz belə yuxularım 
yoxumunu bilmirik”.

45. İki nəfərdən qurtulmuş oləm, uzun 
müddətən sonra xatırlayaraq 
dedi: “Mən sizə onun yoxumunu 
bildirəəm. Birə mani Yusufun 
yanına göndərin!”

46. O, zindana gəlib dedi: “Ey Yusuf! Ey 
düz dəmənki kişi! Yeddi arım inayin 
yeddi kök inayi yediyi, həmçinin 
yeddi yaşlı sünbül və bir o qədər da 
quru sünbülər barəda bize xəbər ver. 
Ola bilsin ki, mən o adamların yanına 
qayidim, bəlkə onlar da bilsinlər”.

47. Yusuf dedi: “Yeddi il bacardığımız 
qədər aki. Bişəbiriniz isə, 
yeyəcəyiniz az bir miqdar istisna 
olmaqla, sünbülə səxlayın.

48. Sonra bunun ardınca, toxumluq 
səxlayacağınız az bir miqdar istisna 
olmaqla, avvələrdən həmin illər üçün 
tədarık gördüyünüzü yeyəcək yeddi 
ağir il – qurəqliq illəri gələcək.

49. Bunun ardınca da elə bir il gələcək 
ki, onda insanlara bol yəqış 
veriləcək və onlar çoxlu meyvə sırası 
sixacaqlar”.
50. Padşah dedi: “Onu yanına getirin!”
Elçi onun yanına geldikdə Yusuf dedi: “Ağanın yanına qayt və soruş gör ki, əllərini kəsən qadınların məqsədi nə idi? Şübhəsiz ki, Rəbbim onların hiyələsini bilir”.


52. Bu etiraf ona görədir ki, ərim yanımında olmadıqda ona xəyanət etmədiyi və Allahın xəinlərin hiyələrinə yol vermədiyini bilsin.

53. Mən özümə bərat qazandırıram. Çünki, Rəbbimin rəhm etdiyi kəs istisna olmaqla, nəfəs adama pis işləri omr edər. Həqiqətən, Rəbbim Bağışlayandır, Rəhmlidir”.


55. Yusuf dedi: “Bu yerin xəzinələrinini qorumağı mənə tapışır. Çünki mən qoruyanam, bu işi bilsənəm”.

(Verənlər – Rəhbər şairi və digər nəşr və kitablar)

57. İman gətirənlər və mürtəqu olanlar üçün, albotto, axrət müəfəfət dəhə xeyirlidir.


59. Yusuf onların ərzəq yükərini hazırlayarkən dedi: “Atabir qarəsəniz yanına gətirin! Məqər görmərsünüz məqər ki, mən ölçyüə tam riayət edirəm və mən qonaqa vərənlərin on yaxşısiyam?"

60. Əgər onu yanına gətirməsəniz, manım yanmada sizin üçün bir qab belə ərzəq verilməyəcək, özünüüz də mənə yaxınlaşmayın”.


62. O, öz xidmatçılərinə dedi: “Onların təxəl evəzənə ödədikləri mallarını da yükərənilərin içində qoyun ki, ailələrinin yanına dönükki onu başa düşünülər və ola bilsin ki, qayıtsmalar”.

63. Onlar atasının yanına qayıtdıqda dedilər: “Ey atamız! Daha bize ərzəq verilməyəcək. Ölçüb ərzəq
almaq üçün qaradaşımızı bizimə birlikdə gönder. Şübhasız ki, biz onu qoruyacağız”.


68. Atalarının onlara əmr etdiyi yerlərdən daxil olmalarının Allahın
yanında onlar üçün heç bir faydası olmadığı, lakin bu, Yaqubun nafsidəki bir istək idi ki, onu da yerinə yetirdi. Haqqatdakı, o, elm sahibi idi, çünki onu Biz öyrətməmişdik. Lakin insanların çoxu bunu bilmir.

69. Onlar Yusufun yanına daxil olduğu o, qardəşinə bərk-bərk qucaqlayib dədi: "Mən sənən qardəşəm. Onların tutduqları işlərə gö ra xəbərlənmə".

70. Yusuf onları azuq ile təmin edərən qardəşənin yükünən üçən bir piyalo qoydu. Sonra bir çarç qışqırıb dədi: "Ey karvan ahli! Siz qərəsunuz!"

71. Qardəşlər onlara tərəf dö́nb: "Nə itirmisiniz?"— dedilər.


73. Onlar dedilər: "Allaha and olsun! Siz bilirsiniz ki, biz bu yerlərə fitnə-fəsəd törətmək üçün gələməmişik və biz qişən da deyilik".

74. Onlar dedilər: "Əgər yalançısınızsa, onda onun cəzası nədir?"

75. Qardəşlər dedilər: "Onun cəzası— itmiş piyalo yükündə tapılan kimsoğın özünün kölə edilərək cəzalandırılmasıdır. Biz zalumları belə cəzalandırınp".


78. Onlar dedilər: “Ey hökmədar! Onun çox qoca atası var, Onun yerinə bizim birimizə götər. Həqiqətən, Biz sənə xəsə adəm hesab edirik”.

79. O dedi: “Allah eləmsin ki, yanında malimizi təpdiyimiz kəsən baxışın tutub saxlayaq. Onda biz zalımlərdən olarız”.

man bu yerdən ayrılmayacağım. O, hökm verənlərin an yaxşısidir.


82. Olduğumuz kənddən və birlikdə goldiyimiz kərəvandan sərəş. Biz, həqiqətən də, doğru danışınq”.


85. Onlar dedi: “Allaha and olsun ki, Yusufu sen tez-tez yada salmaqla axırda ya öldən düşəcək, ya də öləcəksən”.


87. Ey oğullarım! Yusufdan və qardaşından xəsar tutmaq üçün yola düşün, Allahın mahəmatından ümidinizi üzəyin. Çünkü Allahın mahəmatından ancaq kafir adamlar ümidlərini kəsər”.

--------

[Körə Ali Barış - Yusuf (32-41)]

-------------


87. Ey oğullarım! Yusufdan və qardaşından xəsar tutmaq üçün yola düşün, Allahın mahəmatından ümidinizi üzəyin. Çünkü Allahın mahəmatından ancaq kafir adamlar ümidlərini kəsər”.

--------

[Körə Ali Barış - Yusuf (32-41)]

89. O dedi: "Siz nədənliyiniz dövründə Yusufa və qaradaşına nələr etdiyiniz yadinizdadırımı?"


91. Onlar dedilər: "Allaha and əlsun ki, Allah sənə bizdən üstən tutmuşdur. Biz isə günahkar olmuşqmus".


93. Bu köynəyimi aparib atamin üzünü atın, gözərlə açılsın. Sonra da bütün ailəinizə birləkə yanma gəlin".

95. Onlar dedilər: “Allaha and olsun ki, sən hala də öz kəhnə yənəlişliqindən əl çıkməmişən”.

96. Müjdəçi gəllə kənovəyi onun üzənə atan kimi gözərələri açıldı və o dedi: “Məgər sizə deməmişdimi ki, mən Allahdan gəllən vəhəy sayışında sizin bilmədiklərinizi bilirəm?”


98. O dedi: “Mən Rəbbimdan sizin üçün bağışlanma dəlayəçayəm. Həqiqətən, O, Bağıslayandır, Rəhmlidir”.

99. Onlar Yusufun yanına gəldikdə o, ata-anasını bağıra basib dədi: “Əmin-amanlıqla Allahın istəyi ilə Misirə daxil olun!”


101. Ey Rəbbim! Sən mənə hakimiyyət verdin və mənə yuxuları yozmağı
12. Yusuf

öyratdiniz. Ey göylari va yeri yaradan! San dunyada da, axiratda de manim Himayedarim. Manim canimi musulman kimi al va mani emlisalehlera qovusdur’.


103. Sano qo'qor qox istasan da, insanlarn aksariyyati iman gotiran deyildir.

104. Sano ki bunun avazina onlardan bir mukafat ishtimirson. Bu Quran alamlar uqun ancaq bir oyudnosi biodir.

105. Goylarda va yerda necha-necha doliyor vardir ki, insanlarin qoxu onlarni yanindan uz cheyrib kechir.

106. Onlarnin qoxu ancaq sharik qosaraq Allaha iman gotirir.

107. Magar onlarn Allahin har seyi buryon ozabum onlarni qaplamayacaqima va ya ozleri de hiss etmodan o Saatin onlara qo'llatn gelmayacayine omindirlirmi?

tarəf çağırıraq. Allah pakdir, müqaddəsdir. Mən de müərikldən deyilmən”.


5. Əgər təccübənirsənə, onların: “Doğrudanı biz torpaq oldʊqdan sonra yenidən yaradılacağımı?”


10. Aranızdan sözü gizlədənələr də, onu açıq deyənələr də, gecə gizlənib, gündüz gəzib dolanənələr da Allah üçün cənədirlər.

11. Allahın əmərə ilə insanın həm önündə, həm də araxasında daim onunla birlikdə olub onu qoruyan məhəllər

12. İldırımən qorxusunuz və yağışın
yağmasına ümid bəsləyəsiniz dəyə
sizin şimşək göstərən və yağışla dolu
ağır buludları var edən Odur.

13. Göy gurultusu həmdədər Ona
tərifi deyir. Malaklar de Onun
qorxusundan tərifi deyirlər. Allah
ildirmələr göndərib istədiyini vurur.
Onlar Allah barəsində məbahisə
edirərlər. Halbuki O, siddətli cəza
verəndir.

Müşərlərin Ondan başqa qəährələri
işə, onlara heç bir şəyyə cavab
vermirələr. Onlar ağzına su çatışın
deyə uzadadan iki ovcunu suya açan
kimsələ bənzəyirlər. Halbuki o
kimsə suyu ovcələyib içməyincə su
onun ağzına çatan deyildir. Doğrusu,
kafırlərin duası ağzınləqdan başqa bir
şey deyildir.

15. Göylərdə və yerədə olan məxluqlar
da, onlarmın kölələrini də sahər-axşam
istəməyəz Allahə səddə edir.

16. De: “Göylərin və yerin Rabbi
kimdir?” De: “Allahdir!” De:


20. O kəsilər ki, Allaha verdikləri sözü yerinə yetirir və əhdi pozmurlar.


22. O kəsilər ki, Rəbbinin Üzünü diləyərkə sabir edir, namaz qilir, onlara verdiyimiz ruzaqdan gizli və aşkar xərcləyir və pisliyi yaxsiləqlə dəf edirərlər. Onlar üçün Axirət yurdu –

23. aməlsəhə ataaları, zövqələri və övladları ilə birlikdə daxil olacaqları Ədən bağları hazırlanmışdır. Məlaklər bütün qapılardan onların yanına daxil olub deyəcəklər:

24. “Səbir etdiyinizə görə sizə salam olsun! Axirət yurduñuz neçə də gözdərd!”

25. Allaha əhd bağladığıdan sonra onu pozan, Allahın qovuşdurulmasını omr etdiyi şeyləri kəsən və yer üzündə fitna-fosad törədonlara golinaco, onlar üçün lənət və pis yurd vardır.

26. Allah istədiyinin ruzisinə bol edər, istədiyinininkini də azaldar. Onlar
dünya hayatı ile sevinirler. Halbuki dünya hayatı ariältla müqayisə də keçici bir zəvqdür.

27. Kafir olanlar deyirlər: "Niyə ona Rəbbindən bir mócůza endirilməyiib?" De: "Şübəsiz ki, Allah istədiyinini sapdırlar. Tövəbə edib Ona üz tutan kəsməni əsə doğru yola yönəldir".


29. İman gətirib səhə əməllər edənlər üçün xoş güzəran və gözəl qayıddır yeri hazırlanmışdır.


31. Əgər oxunan birləşə nədlər hərəkətə gətirilsəydi və ya onunla yer parçalansırdı və yaxud da onun sayəsində ölər dənışsaydılar o kitab yənə bu Quran olardı. Lakin bütün işlər Allahə məxsusdur. İman gətirənlər hala bilmirənlər ki, əgər
Allah istəsəydi, bütün insanları doğru yola yönlərdən? Allahın vədi gəlince yəqin qişər etdiyi əməlləri göstərən kəfər olanlara müsilət üz verərək davam edəcək və ya onların yurduñun yaxınlığında dayanacaqdırlar. Şübhəsi az, Allah vədində xilaf çıxımqaz.

32. Sondan avvalki elçilərə de istehza edilmişdi. Mən kafırlərə möhlət verdim, sonra isə onları yaxaladım. Bir görəydin onları cəzalandırmağım nəcə oldu!


37. Beləliklə biz Qurəm orəbə bir qanun olaraq nazil etdik. Şərq sənə gəllən bu elmdən sonra onların istaklərinə tabe olsan, sən Allahdan nə bir himaya edən, nə də bir qoruyan olar.


40. Biz onlara vəd etdiyimizin bir qismini sənə göstərsək və ya ondan öncə sənə öldürək, bil ki, sənin qəzələn düşən ancaq tolib etməkdər. Haqq-əhesəb çəkmək isə Bizə aiddır.


43. Kafirler deyirler: "Sân gönderilmiş elçi deyilsan!" De: "Menimle sizin aranızda Allahın və Kitabı bilen kimsələrin şahid olması yetər"
İbrahim surəsi

Marhamətli və Rahmli
Allahın adı ilə!


2. O Allahım ki, göylər və yerda və varsa, Onundur. Giriflar olacaqları siddətli azabdan doyayı vəy kafırlərin halına!

3. O kəsərlər ki, dünyə axırtdan üstün tutur, insanları Allah yolundan sapdır və onu ayrı göstərməyə çalışırılar. Onlar dərin bir aşğınlıq içindədirələr.


xilas etdi. Onlar siza ağır qəzəblər verir, oğlan ưaşqəralarınızı öldürər, qadınlarınızı isə sağ buraxırdıqlar. Bunda Robbinizdan sizin üçün böyük bir sınaq var idi”.

7. O zaman Robbiniz belə bildirmişdi: “Əqər xüsusidir, sızı olan nematımı artırıram, yox əqər nankorluq etsəniz, bilin ki, Mənim əzəbləm şiddətliidir”.

8. Musa dedi: “Əqər siz və yer üzündə olanların həmsi kafir olsanız, Allah heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Çünki Allah, həqiqtən də, Zangindir, Tarifalayiqdir”.


döndormək istəyirsiniz. Elə isə bizə açıq-aydın bir dəlil gatırın”.


14. və onlardan sonra sizi o yerdə sakin edəcəyik. Bu, hüzurumda durmaqdan qorxanılar və təhdidindən qəkinənə aididir”.


16. Qabaqda onu Cəhənnəm gözəyir; orada ona irinli su içərdəcək.

17. O bunu qurtum-qurtum içəcək, amma onu uda bilməyəcəkdir. Ona hər yandan ölüm gələcək, lakin O,
14. İbrahim

ölməyəcəkdir. Bunun ardınca da ağır bir azab gələcəkdir.


20. Bu, Allah üçün çatın deyildir.


14. İbrahim

köşayınızca çata bilərəm, nə de siz
manim köşayına çata bilərsiniz. Heç
şübhosiz ki, mon avvallər de sizin
mani *Allaha* şərək qoşmağınızı rədd
etməmişdəm*. Həqiqətən, zalmlar üçün
əğrili-aclı bir əşab hazırlanmışdır.

23. İman gətirib sahə əməllər edənlor
ise *ağacları* altından çaylar axan,
Rəbbinin izni ilə içində əbədi
qalacaqları Cənnət bağlarına
daxil ediləcəklər. Onların orada
qarşılaşışarkən *bir-birinə* deyəcəkləri
söz: “Salam!” olacaqdır.

24. Allahın neçe məsəl çəkiyini
görmürsən? Gözəl söz (la ilaha
illallah) kökü *yerdə* məhkəm olan,
budaqları isə göyə yükələn gözəl bir
ağac kimidir.

25. O *ağac* Rəbbinin izni ilə öz bəhrasını
hər zaman verir. Allah insanlar üçün
misallar çəkir ki, belka, düşünüb
ibrat alıncalar.

26. Pis söz isə yerden qoparılmış
ve artıq kökü üstə dura
bilməyən pis bir ağaca
bənzəyir.

27. Allah iman gatıranları dünya
həyatında da, axırotədə de məhkəm
sözlə sabit saxlayar. Allah zalmları
sapdıracar. Allah istədiyini edər:

28. Məgər sen Allahın nəmatlarını
küfrə dayışanları və öz xalqını
14. İbrahim

holak yurduna sürükleyecekleri görmüşsenmi?


31. İman göşeyen kullarına de ki, namaz qilsınlar, alış-verişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmişinden ovol onlara verdimiz ruzdiden Allah yolunda gizli ve aşkar xereclisiner.

32. O marhamatlı Allah ki, güylere ve yeri yaratdı, göydön su endirib onunla sizin için novbonov mehsullardan rüz yetişirdi, ömrili ilo donizda üzümk için gamılılar sizin ixtiyarınızda verdi ve çayları siza ram etdi;

33. Müayyan edilmiş yolda daim hareket eden günüş ve ayt siza tabe etti; gecəni ve gündüzü siza ram etdi.

34. O siza istadiyiniz hər şeydan vermişdir. Öğur Allahin nemetlerini sayacaq olsanız, onları sayib qurtara bilmezsiniz. Həqiqətən, insan çoq zalim, çoq nankordur.


39. Qoca vaxtındə mənə İsmaili və İshaqi bəxş edən Allahə hämd olsun! Haqiqat, Rabbim duaları eşidendir.

40. Ey Rabbim! Məni da, naslimden olanları da namaz qilan et! Ey Rabbimiz! Duamı qobul elo!

41. Ey Rabbimiz! Haqq-hesab günün məni, valideynlərimi və möminləri bağışla!

42. Zahmlarin etdikleri smollərdən Allahın xəbərsiz olduğunu sanma. Allah sadəcə onları caźalandırmağı gözlerin bərəle qalacağı günə saxlayır.

44. İnsanları onlara özab qolacaq long günə qorxut. O gün zahmlar deyəcəklər: “Ey Rabbimiz! Bizə yaxın bir vaxta qodar möhələt ver ki, sonin davətini qəbul edək və elçilərin arxasmca gedək”. Onlara deyiləcəklər: “Məqər övvəllər siz dünyadan köçmayıəcəyiniz barəda and içməmişdiniz?! 

45. Siz özlorını zülμ edənlərin yurdlarında sakin olduğunuz. Onlara nələr etdiyimiz sizə aydın oldu və sizə misallarda çaydık”.


47. Allahm Öz elçilərinə verdiyi vədə xilaf çıxacağını sahə. Həqiqətən, Allah Qüdrətlidir, intiqam almağa qadirdir.

14. İbrahim

49. O gün günahkarları zorcırlanmış görəcəksən.

50. Onların paltarları qatrandan olacaq, üzərini də alov bürüyəəkdər.

51. Allah hər kəse qazandığıının əvəzini vermək üçün belə edəcəkdər. Həqiqətən, Allah təz haqq-əhesab çəkəndir:

52. Bu Quran insanlar üçün bir bildirişdir. Qoy onunla həm qorxusunlar, həm Allahın Tək İlah olduğunu bilsinlər, həm də ağıl sahibləri düşünüb ibərət ailsinlər.

2. Kafırlər mütləq müsəlman olmalarını arzulayacaqlar.

3. Qoy onlar bir məddət yeyib-icəsinə, oylənsinə və xam xayallar onun başlarını qatsın. Tezliklə biləcəklər.

4. Mahv etdiyimiz hər bir diyarın məlum bir yazısı var idi (həlak olacaqları vaxt avvalcədən müəyyən edilmişdi).

5. Heç bir ümmət öz eçəlini ən qabaqlayə bilər, ən da yubada bilər.


7. Əgər doğru danışanlardansansa, nəyə görə dediyinə şahidlik edə bilən mələkləri bize getirmirsən?"


9. Şübhəsiz ki, Zikri Biz nazil etdik, aləttə, Biz də onu qoruyacağız.

11. Onlara elə bir elçə gəlməzdi ki, ona istəhza etməsinlər.


14. Əgər onlara gəyən bir qapı açsəydiq və onlar dayanmadan oraya qalıxsəydiqlər,

15. yenə də inanmayib: “Gözərlərimiz dumanlanmış, daha doğru biz şərəflənmişik”– deyərdilər.

16. Biz səməda bürclər yaratdıq və onu baxanlar üçün bozadık.

17. Onları qovulmuş hər bir şeytandan qoruduq.

18. Ancaq şeytanlardan kim gəyənəhin danışğılarına xələtəsə qulaq assa, onu yandırıldı yaxan alov təqib edər.


20. Orada həm sizin üçün, həm də sizin ruzi verənləriniz üçün dəlanışq vasitələri yaratdıq.


23. Şübhəsiz ki, Biz hom dirildir, hom da öldürürük və hər şeyə varış olan da Bizik.

24. Haqiqətən, sizdən avval gelib-gədənələri də bilirik, sonra kimlərin gələcəyini də bilirik.


27. Cinləri isə dəschənən qızmar (öldürücü) alovdan yaratmışdıq.

28. Bir zaman Rəbbin məskələrə dedi: “Mən başqa şəkla düşmüş qara palçığdan, toxunduqda saxsi kimi sos çıxaran quru gildən insan yaradacağam!”

29. Mən ona bəcişim verib Öz ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səddə edin!”
30. Mələklərin həməsi ona səddə etdilər.

31. Yalnız Iblisdan başqa, O, səddə edənlər arasında olmaqdan imtiyən etdi.

32. Allah dedi: "Ey Iblis! Nə üçün səddə edənlər arasında deyilsən?"

33. Iblis dedi: "Sənnin, başqa şökə düşmüş qara palçığdan, toxunduqda saxşı kimi sos çıxaran qurul yaradının insana səddə etmək mənə yarışmaz!"

34. Allah dedi: "Oradan çıx! Artıq sən qovuldu.n.

35. Haqq-hesab gününə qədər sənə long olacaqdır".

36. Iblis dedi: "Ey Rəbbim! Onların dərdiləşəklərini günunə qədər mənə möhlət ver".


38. Ancaq məlum vaxtın gününə qədər".


40. Yalnız Sənnin seçilmiş, əxlası quñlarından başqa".

41. Allah dedi: "Bu, Mənə tərəf gətərib çıxaran düz yoldur.
42. Şübəsiz ki, qullarım üzərində sənən heç bir hökmün yoxdur. Yalnız sənə uyən azqınlardan başqa”.

43. Həqiqətən, Cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş yerdir.

44. Onun yeddə qapişi vardır. Hər qapi üçün onlardan müəyyən bir dəstə təyin olunmuşdur.

45. Sözsüz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və ççəmələr başında olacaqlar.

46. Onlara deyiləc: “Oraya sağ-salamat və xatircəniliklə daxil olun!”

47. Biz onların köksəndəki kin-kürdərə çixarib xonar etdik. Onlar taxtalar üzərində qarşıs-qarşıya aylanılan qardaslar olacaqlar.

48. Onlara orada heç bir yorgunluq toxunmayaçaq və onlar oradan çixarilmayaçaqlar.

49. Qullarına xəbər ver ki, Mən Bağışlayənam, Rəhəmliyəm.

50. Özəbim isə ağırl-acılı şəzəbdir.

51. Onlara İbrahimin qonaqları barəsində də xəbər ver.

53. Мәләкәр: "Қорқма! Ҳақиқоттан, биз санни билкили бир ҳўғла муҳдодайтирим!"—dedilar.

54. Ибрәҳим деди: "Qoшлик мани ҳақладиғи бир вактда мони муҳда верирсиниз? Мани на ил муҳдодайрисиниз?"

55. Онлар дедилар: "Биз сан ҳақиқотда муҳда верир. Сан үмидини ўзанлардон олма!"

56. Ибрәҳим деди: "Дўғру йолдан азанлардан башқа Роббининг маъхоматидан ким үмидини ўзар?"

57. Ибрәҳим деди: "Эй қилдиёрлар! Вазифаниз нёдир?"

58. Онлар дедилар: "Биз гунаҳкар адарлар мавъ итмойга ҳардирламиз;

59. ялнizu Лутун айлосидан башқа. Биз онларнинг хоҳланини ҳилас қилао.

60. Лутун арвадидан башқа. Биз онун ғеридо аъзаб ичиндә қаланлардан олмасма қўрар вердиқ."

61. Қилдиёрлар Лоҳ айлининг ўрна гаъдидка

62. о деди: "Биз ҳоҳларсиз!/"

63. Онлар дедилар: "Хейр, биз сонин ўрна оналарнинг сўбҳа әтдиий аъзаб ғир галмиш.

64. Биз сонин ўрна доғру ҳаборла галмиш. Ҳақиқотдан да, биз доғру данисанлардир.
65. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasına get. Sizdən heç kəs çəvrilər arxaya baxmasın. Sizə emr olunan yerə yolların”.

66. Biz ona vəhy etdik ki, sübh çəqı onların kökü kəsiləcək.

67. Şəhər ahalisi bir-birini mustuluqlayaraq onun yanına gəldilər.

68. Lut dedi: “Bunlar mənim qonaqlarımdır. Məni biabır etməyin!

69. Allahdan qorxun və məni hörmatdən salmayın!”

70. Onlar dedilər: “Məgər biz səna bura qalən adamları qonaq saxlamağı qadağa etməmişik?”

71. O dedi: “Bunlar mənim qızılərdir! Əgər istayirsınızsa, onlarla evlenin!”

72. Ey Məmməd! Sənin canına and olsun ki, onlar sarxuşluqları içində veyl-veyl gazirdilər.

73. Günüş doqanda qorxunc səs onları xaxaladı.

74. Oranın altını üstüna çevirdik və onların üzərində odda bərəmiş gəl daşlar yagdırdıqlar.

75. Şübhasız ki, bunda başa düşənlər üçün dəllər vardır.
76. Haqqıqatın, onlar Mekkədən Şamağadan yolun üstündə yaşayanlardı.

77. Şübhasız ki, bunda mömənlər üçün doliller vardır.

78. Öykə ahli de zalim idi.


80. Hier ahli de elçilər yalançı saydı.

81. Biz onlara ayələrimizi göndərdik, lakin onlar bu ayələrdən uz dəndərdər.

82. Onlar tohlükəsizlikdə qalmaq üçün dağlarda evlər yonurdular.

83. Onlara sübh çagı qorxunc səs yaxaladı.

84. Qazandıqlar dənya məli istə onlara həc bir fayda vermədi.


86. Haqqıqatın, Rabbin Yaradandır, Biləndir.

87. Biz səna təkrarlanan yeddi ayəni və əzəmətli Qurəni verdiyik.

88. Onların bəzi təbəqələrinə verdiyimiz fani dünya malıa gözünü dəkma, onlara gəra kədərlənma, mömənlərlə yumşaq davran
89. va de: “Şübhasiz ki, mon açıq-əşkar bir xəbərdar edənəm!”
90. Biz Quram bölmələre də beləcə azər endirmişdik.
91. Onlar Quram həssələrə böldüllər (bir qisminə inəmb, digər qismini inkar etdilər).
92. Rəbbimə and olsun ki, Biz onların hamısından soroşacagıq —
93. törətdikləri əməllər barəsində.
94. Sənə buyurulən açıq-əşkar bəyan et və müsərklərdən üz çevir.
95. Sözsüz ki, istehza edənlərə qarşı Biz sənə yetərik.
96. O kasələr ki, Allaha bəşqa məbəd şərək qoşurlar. Onlar tezlikdə bıləcəklər.
97. Biz onların dediklərindən sənən qəlbinin daralduğum bilirik.
98. Sən həmdə-sənə ilə Rəbbimə təriflə və sədey edənlərdən ol!
99. Sənəd olüm gələndək Rəbbimə ibadət et.

2. Allah Öz hökmü ilə qullarından istadiyi kimsəyə mələkləri və yəhəlo göndərib buyurur: "Qullarını qorxudub xəbərdar edin ki, Məndən başqa ibadət layiq olan məbəd yoxdur. Məndən qorxun!"


11. *Allah onunla sizin üçün dənli bitkilər, zeytun, xurma, üzüm və başqa meyvələrin hamısından yetişdirir. Həqiqətən, bunda düşünən bir qövən üçün dolillər vardır."


13. Yer üzündə sızən üçün yaratdığı müxtəlif ranglı şeyləri da sızə ram etdi. Şəhəsiz ki, bunda düşünəb ibrət alan insanlar üçün dolillər vardır.

14. O, dənizi də sızın xidmətinizə verdi ki, ondan yemək üçün təzə balıq və taxmaq üçün bazak şeyləri alədə
edəsiniz. Sən gəmilərin danızı yara-yara üzüyünü görmən. **Bütün bunlar Allahin lütfündən sızə nasib olanları** əxtarıb təşməyiniz və şükr etməyiniz üçündür.

15. O, sizi səkiləməsən deyə, yer üzündə məhəkkə dələrlə və düzgün səmt götürosluq nəzərə çatmaça və yollar yaratdı.

16. **Elaəmatlar** yaratdı. ** İnsanlar** ulduzları vasitəsilə də getdikləri yolu müəyyənslowdırırlar.

17. Heç yaradan da yarada bilməyən kimi ola bilmərimi? Düşündürib ibrat götürməyəcəksinizmi?


20. Allahdan başqa tapındıqları **bütler** heç bir şey yarada bilməzlar. **Çünki** onlar özlerini yaradılmışlar.


25. Qoy onlar Qiyamət günü öz günahların hamısını və nadənliqlərini üstündən azdırıdıqları kəşərən günahların bir qismini dasışır. Bax gör, dasiyacaqlar yük necə də pisdir!


27. Sonra Qiyamət günü Allah onları rəsvay edəcək və deyəcək: “Haqqında məbahisa etdiyiniz şərəkərinin xaradadır?” Elm verilmiş kimsələr deyəcəklər: “Şübəsiz ki, bu gün kafirlərə rəsvayçılıq və şəzəb üz verəcək!”

29. Elə ise içində obədi qalacağınız Cəhennəmin qapılarnı girin! Takəbbülərələrin qalacağı yer nece da pisdir!“


32. O kəsələr ki, tər-tərəmiz əldiqlərini halda, mələklər onların ənnəm abh deyirlər: “Sizə salam olsun! Əməllərinizə gös Connetə girin!”

33. Yoxsa kəfərələr mələklərin onların yanına gəlmişdən və xəxud Rəbbinin əmrindən (Qiyaamat gününün) gəlmişdən başqa bir şeyi gözlayırlar? Onlardan əvvəlkələr də belə etmişdilər. Allah onlara zülüm etmişdi, lakin onlar özərə özərlə özərə zülüm edirdilər.

34. Onlara tərəfdikləri amellərin pis cəzası nasib oldu və istəhəza etdikləri azab onları aşışuna aldı.

35. Müşərəkər dedilər: “Əgor Allah istəsəydi, biz də, atalarımız də
16. an-Nahl

Ondan başka heç nəsən ibadət etməz və Onun izni olmadan heç nəyi hərmən saymazdıq!” Bəli, onlardan avvalkəlar də eyniələ davranmışdılar. Məgər elçilərin vəziətesi ancaq açıq-aydın təbliğat aparmaq deyilmə?


37. Sona onların doğru yola gələmsinə nə qadar çalışan da, bil ki, Allah azdirdiğə kimsələri doğru yola yönəltəməz və onlara kömək edən də olmaz.


39. Allah ölüləri dirilməyəcəkdir ki, ixtilafda oluqları şeyləri onlara bildirsin və kafirlər də özərinin yalançı oluqlarını dərk etsinlər.

40. Biz bir şeyi yaratmaq istəkdikdə, ona ancaq: “O!”- deyirik, o da olur.
41. Zülme uğradıldığdan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada gözal bir maskanda sakın edecoyik. Axirat mükafatı ise daha büyüktdir. Kaş bileydiyler!

42. Onlar sabirli olanlar ve ancaq Robbina tâvâkkül edenlərdir.

43. Biz səndən övvəl də, özərinə vəh yədiyimiz məhz qışənləri elçi göndərmişdik. Öğər bilmirsinizsə, Zikr xəllindən sōrusun.

44. Biz onları aydınl dəllər və kitablarla göndərdik. Sənə də Zikr nazil ətdik ki, insanlara, onlara nazil oləm izah edəsən və bəlkə onlar fikirşələrə.

45. Alçaq hiylalarə şət atanlar Allahın onları yəra batirmayacağına və yaxud gözələmdəklər bir yerən azəb onlara golmayəcəyinə amindirlərmi?


47. Yaxud vahima içində olduğuqları halda Allahın onları yəxələməyəcəğinə düşünürər? Həqiqətən də, Robbiniz Şefqətliyədər, Rəhəmlidir.

49. Göylərdə və yerdə olanların hamisi, heyvanlar da, maləklər da təkərər göstərəndən Allahə sədə qıylər.

50. Onlar özlərinin fővənda olan Rəbbindən qorxur və onlara amər olunanları yerinə yetirirlər.


52. Göylərdə və yerdə nə varsə, Onundur. Din də daim Ona məxsəsədir. Siz Allahı qoyub başqasından mı qorxursunuz?

53. Sizə verilən nəmatlərin həmsi Allahəndər. Sonra sizə bəla qaldıyi zaman ancaq Ona yalvarırsınız.

54. Bələni sizdən sovusdurduqdan sonra sizlərdən bazılıları Rəbbindən şərlik qoşur.


56. Onlar özlərinə verdiyimiz rüzədən həc nə dərək etmak qəbiliyyətində olmayanlara pay ayrırlər. Allaha and olsun ki, atdıqlıq iftiralara görə mütləq sorgu-sual olunacaqsınız.

58. Onlardan birinə qız olması ilə müjdə verildikdə hikkəsindən üzü qapqara qaralır.

59. Verilen bəd xəbər ucbatından camaətdən gizlənir. Bilmir nə etsin, körponi rüşvayçılıq içində saxlasın, yoxsa onu torpağa gömsün? Onların verdikləri qərar nece də pisdir!

60. Yaramaz sifat axirətə inanmayanlara xasdır. Ən Uca sifat ışə Allaha məxsusdur. Ə. Qüdrətlidir, hikmət Sahibidir.


62. Onlar özərinin xoşlamadıqları qızları Allaha aid edirlər. Dilləri də yalandan ən gözlə aqibətin onların olacağımı söyləyir. Şübhəsiz ki, od onlar üçün hazırlanmışdır və onlar orada tərk olunacaqlar.

64. Biz Kitabı sənə yalnız ona gərə nazil etdik ki, onlarla ixtilada olduğu xeyrəəri xeyrəəri həyətən və bu, möimin adamın üçün doğru yol göstəricisi və mərhəmat olsun.


68. Rəbbin bal arısına belə ilham etdi: "Dağarda, ağacərdə və insanların düzəldikləri qardaqlarda özüən qətəklər hör.


Haqiqətən, Allah Biləndir, *hər şeyə Qadirdir.*

71. Allah ruzi baxımından birinizi digərindən üstün etmişdir. Üstünlük verilənlər kölələrindən öz rüzilərindən vermirlər ki, bu yöndə barəbar olsunlar. Belə olduğu təqdirdə onlar Allahin nəətini inkərmə edirlər?

72. Allah sizin üçün özününəzdən zövqələr yaratdı, zövqələrinizdən da sizin üçün üvlədlər və nəvələr yaratdı və sızə pak rüzilər verdi. İndi onlar batılı inam Allahin nəətini inkərmə edirlər?

73. Müşriklər Allahı qoyub onlara göyərdə və yerədə olan ruzi doğdən heç bir şey vermayən və buna gücləri çatmayan bütələr ibadət edirlər.


75. Allah, heç bir şeyə güclü çatmayan və başqasının məli olan bir kölə ilə, dərgahımızdan özünü verdiyimiz gözəl ruzi doğdən xızarət və aşkar xərcəyən kimsəni məsəl çəkdi. Heç onlar eyni ola bilmərəm? Hamd Allahə məxsusdur, lakin onların çoxu *bunu* bilmir.

76. Allah eləcə də iki kişi barəsində məsəl çəkdi; onlardan biri lədi, heç bir şeyə güclü çatmır və öz atasına
bir yükümdür. Onu hara yollasa, xeyirə qayıtmaaz. Məğər doğru yolda olub adalətlə işlar görməyə amır edən bir kimə ilə belə bir adam eyni ola bilməri?


78. Allah sizi analarınızı bətnindən həc nə anlamağınız bir halda çıxartdı, səzə qulaq, göz və uroq verdi ki, balə şükür edəsiniz.


80. Allah evlarınızı sizin üçün yaşayış yeri etdi, mal-qarənin daralarından istər səfər çıxdiğiniz vaxt, istərədə düşərgə saldıqları zaman sizin üçün asanlıqla aparə biləcəyanı çədirlər, üstəlik də onların yunundan, tıftiyindən və tükündən müəyyən vaxta qədər istifadə edəcəyanı ev aşvaları və başqa şeylər düzəltəndi.

81. Allah, yaratdığıları şeylərdən sizin üçün kölgə xələlər qatdırıd, dağlarda sizin üçün mağaralar saldı, səzə istədən qoruyacaq paltarlar və doyğun də müəəfa oləcək xəstəlik geyimlər düzəltəndi. Beləca, Allah Öz
nemətin sizə tamamlayır ki, bələ müstəmlən oləlimiz.

82. Əgər uz çevirsələr, bil ki, sənin vəzifən ancaq aşkar təbligat aparmaqdır.

83. Onlar Allahin neməti haqqında bildikləri halda, sonradan onu inkar edirlər. Onların çoxu kafidır.

84. Hər ümumtdan bir şahid göndərəcəyimiz gün, kafırlər öz urzəxəliyi etməyi öz verilməyəcək və öz dilmələri də tələb olunmayacaqdır.

85. Zəhlər azab gözdükda, artıq onlardan azab nə yùngüləşdiriləcək, nə də onlara möhlət veriləcəkdir.


87. O gün müşərəklər Allahə təslim olduğunu bildirəcək və uydurduqları bütələr onlardan uzaqlaşdıb qeyb olacaqlar.

88. Kafir olub insanları Allah yolundan sapdurlarənə törətdikləri fiina-təsada görə azab üstündən azab artıracağın.
89. O gün her ümmet özlerinden bir şahid göndericeyiz, sonu da onlara şahid getiriceyiz. Biz Kitabı sona hör şey için bir izah, müslümanlara da doğru yol göstericisi, mərhamat və müjdə olaraq nazil etdik.

90. Haqiqətən, Allah adalətli olmağı, yaxşı iş etməyi və qohumlara haqqım verməyi əmr edir, iyırənc işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğınlıq etməyi isə qadağan edir. O siza öyəd-nəsihat verir ki, bəlkə düşünüb ibrət aləsiniz.

91. Allahla bağladığıınız ahələ sadiq olun; möhkəm and iç dikdən sonra andlarınizi pozmayın. Çünkə siz Allah özünüza zamin etmişiniz. Şəbəsiz ki, Allah sizin nəlar etdiyinizə bilir.


95. Allahla bağladığıınız öhdə ucuz qiyməta satmayın. Əgər bilirsinizsə, Allah yanında olan savab sizin üçün daha xeyirlidir.

96. Sizdə olan nəmətlər tükəncək, Allah yanında olan nəmətlər isə daim qalacaqdır. Səbərilədi olanlar ehtəklər yaxı şələrə görə mükafatlarını verəcəyik.

97. Mömin olaraq yaxşı iş gören kişi və qədirləra, altəttə, gözəl hayat bəxş edəcək və ehtəkləri an yaxşı şələrə görə onları mütələq mükafatlandıracaqdıq.

98. Quran oxududqu qovulmuş şeytandan Allahə sigin!

99. Şübhəsiz ki, şeytannın, iman götərib yələniz öz Robbina təvəkküllə edənlər üzərində həc bir hokməranlığı yoxtur.

100. Onun hakimiyyətə yələniz onu özünə dəst tutanlar və Allahə şərək qoşanlar üzərindədir.

101. Biz bir aya başqa bir aya ilə ovoz etdiyində onlar: "Sən ancaq bir iftirasıstan!”— deyirlər. Halbuki Allah
102. De: “Müqaddas Ruh Cəbrail onun sonun Rabbinden iman gatırınları sabitqadam etmek üçün, ham de müsəlmanlara doğru yol göstəricisi və müjdə olsun deyə gerçek olaraq nazıl etmişdir”.


104. Allahın aylərə inanmayınların, əlbətə ki, Allah doğru yola yönəltməz və onlar üçün ağrılı-əcili bir azab vardır.


106. Qəlbi imanla sabit qaldığı halda haqqı danmağa məcbur edilan kəslər istisna olmaqla, kim iman götərdikdən sonra Allahı inkar etsə və qələebini kütə açısa, Allahın qazəbinə dəuçar olar. Onlar üçün büyük bir azab vardır.


110. Sınaqa çaxıldığında sonra hicret edənləri, daha sonra cihad edib çatınlıqlarə dəzanləri, bunlardan sonra altöttə, Rabbin Bagışlayandır, Rahmlidir.

111. O gün hər kəs öz canını qurtarmağa çalışıq, hər kəs dədiyi sməllerin avəzi tam veriləcək və onlara zülüm edilməyəcəkdər.


114. Allahın size verdiyi halal və pak ruzilərdən yeyin və əgar Allahə ibadət edirsinizsə, Onun nemətine şükür edin.


117. İndi onlar az bir manifest olma etmişlər, axrətdə isə onları ağırlıq açılı bir azab gözələyir.

118. Son oIOR verdiyimiz şeyləri daha öncə yəhudilərə də haram etmişdik. Biz onlara zülüm etmədik, lakin onlar özlori özloruna zülüm edirdilər.

119. Şübəsiz ki, Rəbbin, avamıqları uzundan pis iş görən, ondan sonra təvbə edib özlorini islah edənlorlari, bütün bənlərdən sonra, elbette ki, Rəbbin başqışlayacaq və rəhm edəcək.


122. Biz ona dünyada gözəl nemət verdik. Şübhəsiz ki, o, axırıdə də emal isələdən dəndir.

123. Sonra sənə belə vəhiy etdik: “Hənif İbrahim dənə tabe ol. O, müšriklərdən deyildi”.

124. Şənəbə günü cələnq o günün barəsində ixtilafə düşənlərə vacib edildi. Şübhəsiz ki, Rəbbin Qiyamət günü, ixtilafə düşənləri şey barəsində onların arasında hökm verəcəkdir.

125. İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətə, gözəl öyəd-nosihatə davət et və onlarla an gözəl tarzda mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azənliğa düşənləri da, doğru yolda olanları da xəsət təmizir.

126. Günəhkər cəzalandırmaq istəyəniz, siza nə cəza verilibsə, siz də ona eyni cəza verin. Əgər səbir etsəniz, bu, səbir edənlər üçün dən daha xeyirlidir.


128. Həqiqətən də, Allah Ondan qorxanlar və xəsət işlər gəranərlədər.
al-İsra
(«Gecə soyahəti») surəsi

Marhamətli və Rahmli
Allahın adı əlavə edilmədi!


6. Sura sizə onların üzərində yenidən qələbə qazandırdıq, var-dövlət və oğullarla sizi yardım etdik və sizin sayımınızı çoxaldırdıq.


9. Həqiqətən, bu Qurən insanları ən doğru yola yöndərdir və yaxşı işlər gören məmələrlə, əzələri üçün böyük mükafat olaçağı əla məjəde verir.

10. Axiratə iman götərməyanlar üçün isə qərət-əcili bir azab hazırlamışızq.

11. İnsan özünə xeyir dildiyi kimi, şər də dildiyir. Doğrusu, insan tələsəndir.


13. Biz hər bir insanın əmələni öz boynundan asdıq. Qiyamat günü isə
13. açıq vəziyyətdə qarışışına qoyulan kitabı ona göstərəcəyik.


19. Kim də Axirətli istəsə, məmənin olaraq bütün qalbə ilə ona can atsa, onların səyi məmənəyyətdə qəbul olunur.

Robbinin neməti heç kəsa qadağan deyildir.


22. Allahla yanaşı başqa məbuda ibadət etmə, yoxsa zalil və tənha qalırsan.

23. Rəbbin yəlmız Ona ibadət etməyi və ata-anə ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əger onların biri və ya hör ikisi sənən yanında qəçəliq yaşına dolarsa, onlar: «Uf!» bele demə, üstlərinə qışğırma və onlarə xoş söz söylene!


25. Rəbbinizin ürəklərinizdə olanları çox yaxşı bilir. Əger əməlisəle hələ olsanız, bilin ki, əhəqətən də, O, tövə edənləri Başışlayandır.


27. Əhəqətən, israfçılardan şeytənlərin qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankordur.
28. Öğr sar Rabbindan dildiyin
məzəməti umaraq onların üzüna
baxmirsansa (imkanım olmadığı üçün
onlara bir şey vəra bilmirənsə), onda
onlara xoş söz de.

29. Öləlin ne qoynunda gizlat, nə de
oni büsbütün aç (nə xəsis ol, nə de
israfä). Yoxsa qinanmış və peşman
vəziyyətdə qalarsan.

30. Haqiqațan, Rabbin istədiyinin
ruzisini bol edər, istədiyininəkini da
azaldar. Səbəhsiz ki, O, Öz qullarını
tənəyyər və görür.

31. Yoxsulluq qorxusundan uşaqlarınızı
öldürməyin. Axt onların da, sizin de
ruzinizi Biz veririk. Onları öldürək,
haqiqațan da, böyük günahıdır.

32. Zinaya xəzənləşməyin. Çünki
bu, iyircə bir amal və mərdar bir
yoldur!

33. Allahın, öldürüləmişini haram
buyurduğu şəxsı haqvision yerə
öldürməyin. Kim haqvision yerə
öldürülmişsa, artıq onun varisində
ixtiyar vermişik (istəsa bağışlayar,
istəsa qisas tələb edər, istəsa da
qanbahası alar). Lakin o da qisas
alıqda həddi aşmamalıdır. Çünki
ona artıq kömək olunmuşdur.

34. Yetim həddi-bülgə üçata qədər,
xeyirxahiq (qoruyub saxlamaq və
artırməq məqsədilə istifadə etmək)
istisənə olmaqla, — onun malına
yəxnişməyin! Əhə əefa edin.  
Cənki har kas əhd barəsində sərğüsual olunacaqdır.

35. Əlçəddikdə ölçyü tam rıayət edin,  
çəkdikdə düzgün tərəzi əlavə çəkin. Bu,  
daşa xeyirli və nəticə baxımından  
daşa yaxşıdır.

36. Haqqında məlumatın olmadığı bir  
isin dalincə getmə. Cənki qulaq, göz  
və ürək – bunların həmşisi sahəbinin  
əmlərlə barəsində sərğüsual olunacaqdır.

37. Yer üzündə takəbbürəlo gəzəmə.  
Cənki sən nə yəri yara bılər, nə də  
yüksələrək dəగlara çata bılərsən.

38. Bütün bu qadağan edilmiş pis  
əməllər, Rəbbinin xoşuna gəlməyən  
şeylərdir.

39. Bunlar Rəbbinin sənə vəhət etdiyi  
hikmətdəndir. Allahla yanaşı başqa  
məbədə ibadət etmə, yoxsa qənaət etmə  
və qovulmuş halda Cəhannəmdə  
atəldənən.

40. Doğrudan Rəbbiniz oğlanıları sizin  
tüncün üçün seçim, Özünə ise mələklərdən  
qızlar qoqurub?! Siz, həqiqətən də,  
olduqca yaramaz söz dənəşərsiniz.

41. Biz bu Quranda dinin ehkamlarının  
izah etdik ki, onlar düşünübü ivrat  
alşınlar. Lakin bu onların yalmız  
nifrətini artırır.
17. al-İsra

42. De: “Əgar müşərliklərin söylədikləri kimi Allahla yanaşı başqa ilahlar olsaydı, onlar Ərş Sahibinin yanına çatmaq üçün yol axtarardılar”.

43. Allah müşərliklərin söylədiklərindən çox uzaq və çox ucadır.


45. Sən Qurən oxudğun zaman səninə Axirətə inanmayanların arasına gözləşərəməq pərdə çəkərək.

46. Qurən anlamaşınlar deyə, Biz onların qələblərinə örtükər çəkdik, qulaqlarına da tıxəc vurduq. Sən Qurənda Rəbbinən Tək Allah olduğunu yada saldıqən zaman onlar bu davətə nifrət edərkən arxalarını çəvirib gedərlər.

47. Onlar sən dənədikləri zaman nəya qulaq asdılğənini və öz aralarında xalvarca səhət edərkən o zəlımlərin: “Siz ancaq sehərənmış bir adama uyursunuz”— dediklərini Biz çox xəxsə bilirik.


49. Onlar dəyərlər: “Biz sər-sümük və toz halına düşdəyənməz zaman yenil bir məxluq kimi dirildilməyəcəyikmi?”
50. De: “İstər dəş olun, istər dəmir,


52. O gün Allahu sizi çağıracaq. Siz də Ona həmdə edərək çağırışına cavab verəcək və dünyada çox az qaldığınızı günən edəcəksiniz.


56. De: “Allahdan başqa məbud saydıqlarınızı çağırın. Onlar bələni sizdən nə əzaqlaşdırmağa, nə də onu başqasına yönəltməyə qadır deyillər”.


62. İblis demiş: “Məndən üstün tutduğu bir bax! Oğur Qiyamət gününə
qədər mənə məhələt versən, az bir qismindən başqa onun bütün nəsənilən özümə ram edəcəyim”.

63. **Allah** buyurdu: “Çox get! Onlardan kim sana uysa, tam bir avəz kimi cəzəmiz Cəhənnəm olacaqdır.

64. Onlardan gücün çatdırığı kimsələri səsinin günaha tohrik et, atlı və piyadəni onların üstüne yerit, mallarına və ovladlarına şərək ol, onlara vədlər ver. Şübhəsiz ki, şeytan onlara ancaq yalan vədlər verər.

65. Əslində, Mənim ixləsh pullarım üzərində sənin hökərməninə olmayacaqdır. Qoruyan olaraq Rəbbin yetər”.


67. Sizə danızda bir fəlakət üz verdiyi zaman Ondan başqa tədəqdləriniz sizdən uzaqləşər. O sizi xilas edib quruya çıxardıqda isə üz dəndərərsiniz. Həqiqatən, insan nankərdur!

68. **Allah** sizi quruda yerə bərəngirmayacağına, yaxud üstünüzü dəs-kəsəkli tufan göndərməyəcəyinə səmsinizi? Sonra sizi qoruyan da tapa bilməzsiniz.

69. Yoxsa sizi bir daha danızə qaytarib üstünüə qasırğa göndərməyəcəyinə
ve kafir olduğuunuza göre denizdə sizi batırmayağaçağa eminsiniz? Sonra buna göre Bizdən intiqaam alan bir norfor belə tapa bilməzsiniz.

70. Biz Adom oğullarını hörəmtəli etdik, onları quruda və denizdə minik üstündə qazıdıq, onlara pak ruzilar verdik və onları yaratdıqlarımın xoçundan xeyli üstün elədik.

71. O gün bütün insanları öz başçılı ilə birlikdə çağıracaq, O zaman kitabı sağ alına verilen kimsələr öz kitablarını sevinə oxuyacaq və onlara xurma çayırdoya idi bir lif qədər zülüm edilməyəcəkdər.

72. Bu dünyada kor olan kəs axırdıqda da kor olacaq və üstəlik haqq yoldan daha çox azacaqdır.

73. Müşriklər sənə, sənə vəh və etdiyimizdən az qala döndəracəkdər ki, Qurändən başqa bir şey Bizo aid edəsn. Belə olduğu halda onlar sənə özərəna dost tutacaqdilar.

74. Ögör Biz sənə dinində sabit saxlamasaydığ, elbəttə, azca da olsa onlara meyə edəcəkdin.

75. Belə olacağı təqdirə sənə hayatin və ölümün azəbini ikiqat dəddirəq. Sonra Bizo qarşığı özənə bir köməkçidə tapa bilməzsin.

76. Müşriklər az qala sənə bu torpaqdan sixişdirib çıxaracaqdilar. Lakin sən

78. Gün batmağı meyl edəndən gecənin qaranlığında ənənəvi vaxtlarda namaz qılıb və sühb çagı Quran oxu (facr namazını da qıl)! Cünki sühb çagı oxunan Qurban şahidləri olur.

79. Gecənin bir vaxtı oyanıb sənə alə və buyrulmuş tahacci namazında Quran oxu. Ola bilsin ki, buna görə Rəbbin sənə tərəfəlayıq bir məqama yüksalsın.

80. De: “Ey Rəbbim! Məni daxil olacağım yerə yaxşılıqla daxil et; məni çıxacağım yerənən də yaxşılıqla çıxart. Öz tərəfindən mənə yardım edən bir dəlıl ver”.


82. Biz Quranda mənminlər üçün şəfa və marhamət olan ayələr nazil edirik. Bu ayələr zalmlərinə ancaq ziyanını artırır.

83. İnsanına memət verdəsimiz zaman anlamayaraq üz çevirib uzaq durar. Ona bir zərər toxunduqda isə məyvus olar.
84. De: “Hor kıs öz xasiyyətine görə iş görər. Robbiniz isə kimin doğru yolda olduğunu daha xəsi bilir”.


86. Əgor istəsəydi, sənə vəhyy etdiyimizi qəlbindən silib aparardıq. Sonra bundan dəyəyi Bizo qarşı özünə himayaçı tapa bilməzən.


88. De: “Əgor insanlar və cinlar bu Qurana bənzər bir şey qatırmak üçün bir yerə toplaşib, bir-birinə kömək etsələr bəla ona bənzərini qatırmə bilməzən”.

89. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəli müfəssəl izah edik. Lakin insanların çoxu yalanız kürfərə seçdi.

90. Onlar dedilər: “Bize yerən bir bulaq çıxarmayınca sənə iman qatırməyəcəyik;”

91. və ya ortasından sırl-şırı çıyalar axıdacağın xurma və üzüm bağın olməyinca;

92. yaxud, əddiə etdiyin kimi, göyü parça-parça üstümüşə yağdırmayınca; və ya Allahın və məsləhə qarşı imiz qatırmayınca;
93. Yaxud qızıldan bir evin olmayınca; 
  və ya göyə qalxmayınca biz 
  sana inanmayacağız. Eğer bıza 
  oxuyacağıımız bir kitab endirməsən, 
  göyə qalxmağa da inanmayacağız”.
  De: “Rəbbim pak və müqaddəsdir! 
  Mən isə yalnız elçili göndərilmiş bir 
  insanam”.

94. İnsanlara doğru yol göstəricisi 
  goldiyi zaman onların inan 
  gətirməsinə ancaq: “Allah bir 
  insanımı elçili göndərdi?” — demələri 
  mane oldu.

95. De: “Əgər yer üzündə arxayın 
  gəzi bəsənənlar malaklər olsaydı, 
  öldürü, onlarə göyən bir malak 
  elçili göndərərdik”.

96. De: “Mənim sizin aramızda Allahın 
  şahid olması yetər. Həqiqətən, 
  O, qullarından Xəbərdərdir, mə 
  etdiklərinə Görəndir”.

97. Allah kimi doğru yola yönəldirə, o, 
  doğru yoldadır. Kimi azdırırına, onlara 
  Ondan başqa dostlar təpə bilməzən. 
  Qiyamət gününün Biz onları kor, la və 
  kar olduğuları halda üzü üstə bir yerə 
  toplayacağız. Onların süxənəcəkləri yer 
  Cəhənnəmdir. Onun aloqunu azaldıqça 
  onlar üçün aloqu artıracaq.

98. Bu, axərəmizini inkar etdiklərinə və: 
  “Məgər biz sür-sümük və ovuntu 
  olduğumuz halda yeni bir məxluq 
  olaraq dərildiləcəyik?” — dediklərinə 
  görə onların əcəzəsidir.

100. Də: “Əgər siz Rabbinin rəhmat xəzinələrinə sahib olsaydıniz belə, yenə də onun xərcənib tükənməsindən qorxaraq xəsislik edardiniz. Çünki insan xəsisdir”.


102. Musa dedi: “Sən artıq bilirsin ki, bunları yalnız gözlərin və yerin Rabbi, açıq-aşkar məcüzə olaraq endirdi. Mən isə, ey Firon, sənin məhv olacağınızı qəzən biləram”.

103. Firon onları bu yerdən qovub çıxartmaq istədi. Biz isə onu və onunla birlikdə olanların hamısı donizdo batırırdıq.


105. Biz Qurən haqq olaraq nazil etdik, o da haqq olaraq nazil oldu. Sənî
do ancaq müjdə verən və xəbərdər edən bir elçi kimi göndərdik.

106. Qurən insanlara aramlı oxuyən deyə, Biz onu hissələrə ayırədə tədricələ nazil etdik.

107. De: "İstər ona inanın, istərsə də inanməyin. Doğrudan da, ondan evəl özərləri elə verilmiş kimsələrə, ayələr oxunduğu zaman üzüste səddəyyə qapantır

108. və: "Rəbbimiz pək və müqaddəsdir! Rəbbimizin vədi mütləq yerinə yetəcekdir!"— deyirlər.

109. Onlar üzüqoyu düşünəbən ağlayır və bu ayələr onların itaatını artırır.


111. De: "Özüna heç bir əvləd götürməyən, mülkündə heç bir şərəki olmayan, aciz qalmaməqdan ötrü Özüna kömək edəcək heç bir dosta möhtəc olmayan Allaha həmd olsun!" Onu tərəfi layərək uca tut.
1. Kitabı Özb quluna nazil eden ve onda heç bir nöqsana yol vermayan Allah'a həmd olsun!

2. Allah, Özb tərəfindən gələcək səddətli bir əzabla günahkarları qorxutmaq, yaxşı işlər görən mənminləri güzel mükafata nail olacaqları ilə müjdələyək üçün bu Kitabı dopdoğru şəkildə nazil etdi.

3. Məmən vərə dədə qalacaqlar.


6. Onlar bu Kitaba inanmırərlə deyə, arxalarınca kədərlərinə özünü ələkəm edəcəksən?


9. Yoxsa sən mağara və Raqim ohlinin məcüzələrimizdən qərəbəsi olduzunumu güman edirsin? 


12. Sonra iki dastəden hansının onların mağarada qaldıqları müddəti daha düzgün hesabladiqları bilmək üçün onları oyişdiiq.


hansıdırsa, ondan sizi azuq götirsin. 
Amma ehtiyathi olsun və sizin barənizdə heç kəsi dəyuq salmasın!

20. Çünki onlar sizi təpsələr yə sizi daxqalaq edər, yə da öz dinlərinə dəndərərlər. Onda siz həc vaxt nəcat tapa bilməmişiniz!


Digarləri isə “Onlar bəşdir, altincisi kəpəklərdiir!” – deyəcəklər. 
Bununla da qeyb haqqında təxminə fikir 

Mağara əhli barəda açiq mübahisə et (ayalara asalən) və kitab əhlinin həc birindən onlar barəda bir şey soraşma!

23. Heç bir şey barəsində: “Mən onu sabah edəcəyəm!” – demə!
(“insallah”- de!) Unutduğun zaman Röbbinı yada sahıb: “Ola bilsin ki, Röbbim moni haqqa bundan daha yaxın olan bir yola yönaltsin” – de.

25. Onlar mağarada üç yüz il, üstalık doqquz il de qaldılar.


28. Şəhər və axşam çəq Onun Úzünü dilaşadır (ixlasla) Ona dua edənlərə birlikdə özünü şəbərli apar. Dunyamin bərberəyini istəyərk nəzarətlərini yoxsullardan çevirmə. Qəlbini Bizi anmaqdan xəbərsiz etdiyimiz, nəfsinin istəklərinə uyğun və işləri şəmərasız olan bir kiməya itaat etmə!

29. De: “Haqq Röbbiniz təşəffündəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanması”. Biz zalımlar üçün elə bir Od hazırlamışq ki, onun divarları onları ahato edəcəkdir. Onlar kömək dildikda əridilmiş metal kimi üzərlərini qovuran bir su ilə kömək...
ediləcəkdir. Nə pis içki, necə də pis maskəndir!

30. İman gətirib yaxşı əməllər edənlərə golinca, Biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını puç etmərik.

31. Məhz onların üçün ağacalar altında çaylar axan Odn bağları hazırlanmışdır. Onlar orada qızıl bilərziklərə bəzədiləcək, taftadan və ətləzdan yaşıl paltalar geyəcək və orada təxtilərin üstündə dərsəklənəcəklər. Nə gözəl mükafat, necə də gözəl maskəndir!


33. Hər iki bağ öz barımı verdi və bu bardan əhəm bir şey əskiləmədi. Biz də onların arasından bir çay axttdiq.


35. O özünü zülm edərk bağına daxil olub dedi: "Bunun nə vaxtsa yox ola biləcəyini düşündümürəm.

36. O Saatin (Qiyamat gününün) gələcəyini də zənn etmirəm. Rəbbimin yanma qaytarılmalı olsam, sözsüz ki, bundan daha firavan bir həyat qismətim olacaq!"
37. Onunla səhəbat edən yoldaşı isə dedi: "Sən torpaqdan, sonra nütəfəndən yaratmış, daha sonra sənə kişi qiyafəsinə salmış Rəbbimə kütüm edirən?"

38. Lakin Allah mənim Rəbbimdir və man heç kəsi Rəbbimə şərək qoşmaram!

39. Bagına girdiyin zaman: "Maşallah (Allahın istədiyiidir)! Qüvvət yalnız Allaha məxsusdur!"— deməli dəyildinmi? Əgər var-dövlətə və övladca məni özündən kəsib sayırsansa,

40. Ola bilsin ki, Rəbbim mənə sənin bağından daha yaxşısinin versin, sənin bağına isə göydon bir bəla göndərsin və o, həmar bir yerə dənsün.

41. Yaxud suyu çəkilib getsin və bir də onu axtarib tapa bilməyən!


43. Allahdan başka ona yardım edə biləcək dostlar yox idi və o da öz-özünə kömək edə bilmezdi.
44. Belə hallarda kömək etmək ancaq Haqq olan Allahə məxsusdur. On yaxşı müərafat verən və on gözəl aqibət nəsib edən Odur.


46. Var-dövlət və üvlədlər dünya həyatının bərbəzəyiidir. Öbədi qalan yaxşı eməllər isə Rəbbinin yanmda səvab və ümib baxımından daha axçəldir.


49. Hər kəsin kitabı qərşismə qoyulacaq və sən günahkarların orada yazılmış olanlardan qorxduqları görməkən. Onlar deyəcəklər: “Vay halımız! Bu necə bir kitab imiş! O nə bir kiçik, nə də bir böyük günahı buraxmadan hamısı sayib yazmışdır!” Onlar
etdikləri məllərləri öz qarşılarda görəcəklər. Rəbbin heç kəsə haqsişliq etməz!


51. Mən onları nə göyrəsin və yerin yaradılışına, nə də özünün yaradılışına şahid etmədim. Mən başqalarımı yoldan çıxaranları Özümə köməkçisi tutmuram.


53. Günahkarların atəsi göyn kimə oraya düşəcəklərinə yəqin edəcək və oradan qəçəməğa bər yer tapa bilməyəcəklər.

54. Biz bu Quranda insanların üçün hor cür məsəli straflı izah etdik. İnsan ən cənət məbəhibə edəndir.

55. Cənablara doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman onların iman gətirilmələrinə və Rəbbindən
bağılanma dıləmlərinə səbəb yalnız avvalkələrin başına gələnlərin onların da başına gələməsinə, yaxud da gözələr göyr-göyrə azəbənin gəlib onlara yetişəsini gəzəmələri mane oldu.


58. Rəbbin Bagışlayandır, mərəhəmat sahibidir. Ö记 Allah onları qazandıqları günahlara göre cəzalandırırdı, onların azəbini tezlaşdırırdı. Lakin onların öz vaxtı vardır. Özəb qələcəyi vaxtı onlar heç bir şəkkənaq tapa bilməyəcəklər.


60. Bir zaman Musa öz xidmatçısına belə demişdi: “Mən iki dənizin
qovuşduğu yere çatana qədar yaxud uzun illər sarf edənə qədar səfərəm davam edəcəyəm”.

61. Hər ikisi o danizlərin qovuşduğu yere gəlib çatdıqla özlor ilə götürdükleri balığı unutdular. Balıq isə danizdə suyun altı ilə yol ali bildi.


64. Musa: “Ela istədiyimiz do bu idi!” dedi. Sonra onlar öz lápırlərinin izinə düşüb geri qayıtdılar.

65. Onlar orada öz təşəffüzündən mənəmət bəxş etdiyimiz və elm əyətdiyimiz qullarımızdan birinə rast gəldilər.

66. Musa ona dedi: “Sana əyətdilmiş doğru yolu göstərən elmdən mənə əyətmək şərtə ləson arxancan qəlo bilmərəm?”

67. Xizir dedi: “Doğrusu, sən mənim yanimdə səbir edə bilməzsin.”
68. Axı son səbəbini bilmədiyin bir şeyə necə səbir edə bilərsən?"

69. Musa dedi: "İnşallah, səbirli olduğumu görəcəksən. Sənin heç bir amirdən çıxmayacağım".

70. Xızır dedi: "Əgər mənə tabe olacaqsansa, özüm sənə bir xəber bildirməyinə məndən heç bir şey haqqında sormuşma".


72. Xızır dedi: "Mən demədim mi ki, sən mənim yanımda səbir edə bilməzsin?"

73. Musa dedi: "Unutduğum bir şeydən ötrü mani qaına və öz işində mani çatını yaşma!"

74. Yenə yola düzəldilər. Nəhayət, bir oğlan əşət ilə rastlaşdıqda Xızır onu öldürdü. Musa dedi: "Həc kəsi öldürməyən günahsız bir xanəmi qəsd etdiniz? Doğrusu, çox pis bir iş tutdun".

75. Xızır dedi: "Sənə demədim ki, mənim yanımda səbir edə bilməzsin?"

76. Musa dedi: "Əgər bundan sonra səndən bir şey barəsində soruşsam, daha mənə yolqaz olma. Sən artıq
mənim diləyəcəyim sonuncu əzərəhləyə çatdı.


78. Xızir dedi: "Bu, mənimla sənin aranda ayırılıqdir. Səbir edə bilərdiyin şeylərin yozumunu sana xəber verəcam.


81. Biz istadik ki, onların Rəbbi onun avazında onlara ondan daha təmiz və daha mənəhəmatlı olan başqa bir övlad versin.

82. Divara gəldikdə isə, o, şəhərdəki iki yetim oğlanların idi. Altında onlarla məxsus bir əzənin vərdi. Onların atası oməlisaleh adam olmuşdur. Rəbbin onların əddi-bülüğa çatmalarını və Rəbbindən
bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini təpib çıxartmalarını istədi. Mən bunları öz əxtiyarımla etmirdim. Senin səbər edə bilmədiyin şeylərin yozumu budur!"

83. Səndən Zülqörnəyən barosında sərəşəurlər. De: "Onun barosında sizə bir ohvalat danışacağam".

84. Həqiqətən, Biz ona yer üzündə hökmranlıq verdik və hər şeyin yolunu ona öyrətdik.

85. O, yer üzündə gəzib dolaşmaq üçün səfər çıxdı.

86. Nəhayət, gənəsin batdıq va gəlib ətdiqda onu qara palçıq bir qəsmədo batan görüdi. Zülqörnəyən onun yanında bər tayfaya rast gəldi. Biz buyurduq: "Əy Zülqörnəyən! Ən yaxı onları cəzalandırmələri, ya da onlarla yaxşı rəftar etməlisən!"


88. İman göstərib yaxşı is qorən kimsoy osə on gözəl mükafat veriləcəkdir. Biz ona amrıniçdən asan oləmən buyuracağımız."

89. Sənə o, yoluna davam etdi.

90. Nəhayət, gənəsin doğduğu yerə ətdiqda onu elə bir qəym üzərində
doğan görüdü ki, onlar üçün günəş qarşı heç bir örtük yaratmamışdıq.

91. Bax be! Biz onun başına gələnların həmsəndən xəbərdarız.

92. Sonra o, yena yoluna davam etdi.

93. Nəhayət, iki dərəcə arasında gəlib gətirdi ki, onların ön tərəfində az qala söz anlamaqda bir tayfaya rast gəldi.

94. Onlar dədilər: "Ey Zülfərəyeyn!
Yaşıyə və Məcəc tayfaları yer üzündə fitnə-fəsad tərəfdərlər. Bəlkə biz sana xərac verək, sən də bizimlə onların arasında bir sədd düzəldəsən?"

95. O dədilə: "Rabbimin mənə aya etdiyi mülk daha xəbərdir. Gəлин öz qüvvənizdə mənə kömək edin, mən də sizində onların arasında məhkmə bir sədd çəkəm.


97. Yaşiyə və Məcəc tayfaları nə səddin üstüne çıxa bildilər, nə də onu dalın keçə bildilər.

98. Zülfərəyeyn dədilə: "Bu, Rəbbiməndən olan bir mərməmatdır. Rəbbimin vədi gəldikdə isə onu yerli yekən edəcəkdir. Rəbbimin vədi həqiqətdir".

100. O gün Biz Cahənnəmə kəfırlərə aşkar göstərərik.

101. O kəsiləki, gözər Mənə añaqdan qapalı idi, (ayələrimdən üz döndərdilər) özərləri de eşde bilmirdilər.

102. Olmaya, kəfirlər Mənə qoyub qullarını özərlərə dost tutacaqlarını güman edirdilər? Həqiqətən, Biz Cahənnəmə kəfirlər üçün mənzil hazırlamışız.

103. De: “Sizə oğulları baxımından on çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verərəm?”

104. O kəsilər haqqında ki, onların dünya hayatındakı söyləri boşça çıxmışdır. Cünək onlar özüyündə xasəs işlər gördükərə gümanında idirələr.

105. Onlar Robbinin ayələrini və Onunla qarışılaçaqlarını inkar edən, buna göre də bütün oğulları boşça çıxan kimələrdər. Odur ki, Qiyamat günü Biz onlara heç bir çəki qoymayacaq” (əğərləri boşça çıxdiyində toəzəzədə çaxilməyə reç bir şələrə olmayacaq.)

106. Kəfir olduqlarına, ayələrini və elçilərini lağlağıya qoyduqlarına göre onların cəzası Cahənnəmdir.
107. İman gətirib salehəməllər işləyənların maskəni Isa Firdovs bağları olacaqdur.

108. Onlar orada əbədi qalacaq, oranı başqa bir yera dayişək istəməyəcəklər.

109. De: "Əgər Rəbbmin Sözlərinin yazmaq üçün dəniz mürəkkəb olsaydi və bir o qəddər də ona olə vacibdik bələ, Rəbbmin Sözləri qurtarənən önə dənizin səyyar qurtarardı".

Maryam surası

Marhumatlı ve Rahmî
Allahın adı ilâ!


2. Bu sanın Rabbinin Öz qulu Zâkâriyyaya gösterdiği marhumatinin yada salınmasıdır.

3. Bir zaman Zâkâriyya Rabbıne gizlice dua edib


4. Man özümden sonra gelen qohumlarından dina etinasız yanaşacaqlarından qorxuram. Zövçəm da sonsuzdur. Mana Öz tərəfdən elə bir övlad bəxş et ki,

6. o həm mənə, həm də Yaqub nəslinə varis olsun. Ey Rabbim! Elə et ki, o Sanın razılığı qazanmış olsun!”


11. O, məhrəbdən öz qövminin qarşısına çıxib onlara işarə ilə başa səldi ki: “Sahər-axşam Allaha tərəflər deyin!”


14. Həm də ata-anasına qarşı qayğışəs *idi*; lovğə və asi deyildi.

15. Doğuluğuna gün də, öləcayi gün də, yenidən dirildəcayi gün də ona salam olsun!

16. Kitəbda Məryəmi də yada sal. O zaman o, ailəsindən aprıhləşərər tərəfdə olan bir yerdə çıxılmış

18.MARYAM dedi: “Mène sondan
Marhameti Allaha sığınırın! Eğer
müttəqisənə, mənə toxunma”.

19. MəLAK dedi: “Mène sana ancaq pak
bir oğlan bəxə etmak üçün Rabbinin
əlişisimam”.

20. MARYAM dedi: “Mənə bir insan
toxunmadiği və özüm də zinakar
olmadığım halda, necə mənim
əvladım ola bilsə?”

Rabbin buyurdu: “Bu, Mənim üçün
əsəndir. Biz onu insanlar üçün bir
məheza və Öz tərəfindən bir
mərhomət edəcəyik. Bu, hökmü
verilmişdir bir əşdir”.

22. MARYAM uşağı qalıb və bətnindəki əla
birlikdə gedib uzaq bir yere qalıb.

23. Doğuş sancıları onu bir xurma
əgəcinin gövəsinə söykanmağa
vədar etdi. O dedi: “Kaş bundan əvvəl
ölaydım və bir deyəlik unudulaydım!”

24. MARYAMIN aşağı tərəfindən (İsa
və ya Cəbrail) onu səsəlayib dedi:
“Qəm yeme, Rabbin sənim ayağım
altından bir bulaq axtımıd.”

25. Xurma ağacının gövəsinini özünün
tərəf silkəlo ki, üstüne yetişmiş, təzə
xurma tökülən.

26. Ye, iç, gözün aymın olsun! Eğer
insanlardan kimisi gərsən, de: “Mən
Marhaməti Allaha oruc tutmağı
19. Məryam

nazir etmişəm. Odur ki, bu gün heç kimlə danışmayaçağım”.


28. Ey Hərənun bacısı! Atan pis kişi, anan da pozğun deyildi”.


31. Harada olurama olum, mən mübərək etdi və ne qodur ki sağlam, mənə namaz qılıb zəkət verməyi anı etdi.

32. Həm də mənə anama qarşı qayğıleş etdi; mənə lovğa və bədəxt etmədi.

33. Doğulduğum gün də, öləcəyim gün də, yenidən dirdiləcəyim gün də mənə salam olsun!”

34. Barəsində şübəyə düşdükləri haqq söz olan Məryəm oğlu İsa budur!


37. Sonra firqalrın arasında ziddiyyat düstdü. Büyük günü goracak kafirlrin vay halma!

38. Onlar Bizim hüzurumuzga galacakları gün nece yaxsi eсидак, nece de yaxsi goracaklar! Lakin zalımlar bu gün açiq-aydın azgınlıq içindeadilar.

39. Sen onları isın bitmiş olacağı peşmançılıq günü ile qorxut! İndi onlar hela qafəltəddirler va iman gatirmirlər.

40. Şubahos ki, yere va onun üstünde qalanlara teke biz sahib çıxacaq. Onların qayısısı Bize olacaqdir.

41. Kitabda İbrahimi de xatırla! Hoqiqoton, o, sadiq insan va peygamber idi.

42. Bir zaman o, atasına demişdi: “Atacan! Nə üçün eştiməyan, görməyən və sənə heç bir faydasi olmayan bir şeyə sitayiş edirsen?”

43. Atacan! Hoqiqoton, sana gəlməyən bir elm mənə gəlmisdi. Arxameq gal ki, sənə doğru yola yönlədim.

44. Atacan! Şeytana ibadat etmə! Hoqiqoton, şeytan Məhadətli Allahə çox asi oldu.
19. Məryəm

16. Cəzə

45. Atəcan! Qorxuram ki, Mərhəmatlı Allahdan sənə bir azəb toxunmuş və bələdə, şeytana yoldaş olasan”.

46. Atatürk dedi: “Sən mənim məbədlərinədən üzmə çevirirən, ey İbrahim!? Qəza buna son qoymasən, sən mütlaq dəqsələyə edəcəyəm. Uzun müddət məndən uzaq ol!”


48. Mən sizi və Allahdan başqa ibadət etdikləriniz tərk etdi və öz Rəbbimə dua edirəm. Ola biləsin ki, mən Rəbbimə dua etmək həc vaxtı boebxəxt olmayım”.

49. İbrahim onları və onların Allahdan başqa yarardıqlarını tərk etdiyi zaman Biz ona İshaq və Yaqubu bəxş etdik. Biz onların hər ikisinin peyğəmbər etdik.

50. Biz onlara öz məhərəmatımızdan ata etdik və gələcək nəsillər həmisə yada səlin dəyə onlara yaxşı ad qismət elədik.

51. Kitabda Musəni də xəturla! Həqiqətən o, seçilmiş bir elçi və peyğəmbər idi.

52. Biz Musəni Turun (dağın) sağ tərəfindən çağırıdıq və onunla danışıb onu özümüzzə yaxın etdik.
53. Biz Öz marhamətinizdən ona qərəsəsi Harunu da bir peygəmbər olaraq bəxəş etdik.


56. Kitabda İdrisi do xatırla! Haqiqatən, o, düz danışan adam və bir peygəmbər idi.

57. Biz onu yüksək bir məqama ucaltdıq.


59. Onların arxasında namazı buraxib şəhərə uyan bir nəsil gəldi. Onlar ziyana uğrayacaqlar.

60. Ancaq Allah təvəbə edib iman göstən və saleh əməllər görənlərdən başqa! Onlar Cennət daxil olacaq və həc bir həqəçli qaểm qalmayacaqlar.
61. Bu Cənnət Marhamətli Allahin
Öz qulluma vəd ediyə və onların
görmediyərə Ədən bağlar. Onun
vədi mütləq yerinə yetəcəkdir.

62. Onlar orada boş söz vər dəyil, ancaq:
“Salamı!” eşidəcəklər. Orada əsər-
axşam onların ruzisi olacaqdir.

63. Qullarımızdan olan müttəqilər
üçün miras edəcəyimiz Cənnət
budur.

64. Məskər dədi: “Biz dünyaya ancaq
sonun Rəbbinin əmir ilə enərik.
Önüməzdə, arxamızda və onların
arasında nə varsa, Ona məxsəsdir.
Rəbbin unudan deyildir.”

65. O, göylərin, yerin və onların
arasında olanların Rəbbidir! Elə isə yalnız
Ona ibadət və Ona ibadətdə səbərli
ol! Heç Ona oxşarımı tanıyırsanım?!

66. İnsan sərəşar: “Dəqiqdən mən
öldükda sonra əlbətdən diri
cixardıqlaçam?”

67. Məşər insan ilk avval onu heç
bir şey deyilən yaratdıqımızı
xatırladır mı?

68. Rəbbinə and olsun ki, Biz onları
şeytanlarla birlikdə bir yere
toplayacaq, sonra da onları diz üstə
çökmiş halda Cəhənnəmin etrafına
yerleşdirəcəyik.

69. Sənə hər fərəqədən Marhamətli
Allaha ən çox asə olən
cixardıqlaçığ.
70-nd. Orada yanmağa daha çox layiq olanları, albətə ki, Biz yaxşı tanıyırq.

71-nd. İçinizdən har kəs oraya varid olacaqdır. Bu, Robbieynin azəldan müəyyən etdiyi qəti bir qərar dərəddür.

72-nd. Sonra Biz müttəqiləri oddan xilas edəcək, zalimləri ise orada diz üstə çıkmış halda tərk edəcəyik.

73-nd. Onlara açıq-aydınlıq ayalarımız oxunduğu zaman kafırlər məminlərə deyələr: “Bu iki fiqradan hansının məqəmə daha yaxşı, məclisi daha gözlərdir?”

74-nd. Biz onlardan avval var-dövlət və zahiri görünüşə onlardan daha üstün olan necə-nəcə nasilləri məhv etdik.

75-nd. De: “Qoy azgınlıqda olan har kəsə Rohman (gənİş rəhmat sahibi olan Allah) uzun müddət məhələt versin! Nəhayət, özünən vəd olunan yə azabı, ya da o Saati gördükleri zaman onlar kimin məqəmmənin daha pis, kimin ordusunun daha zoif olduğunu bilsəklər!”

76-nd. Allah doğru yolda olanların doğruluğını artırır. Ebədi qalan yaxşı əməllər isə Robbieynin yanında savab baxımından daha xeyirli, aqibətə daha yaxşıdır.

77-nd. Ayalarımızı inkar edib: “Mənə həkəmən var-dövlət və qəvlədin veriləcəkdir!” – deyən adamı görünmə?
78. Olmaya, o, qeybdən xəbərdardır, yoxsa Rəhmandan vəd almışdır?

79. Xeyr! Biz onun dediklərini yazacaq və azabını qat-qat artıracağız.

80. Onun dediyi şeylər Biza qalacaq və o, hüzurumuza tok-tok haq edəcəkdir.

81. Müşriklər Allahdan başqa məbədlər qəbul etdilər ki, onlara kəmək olsunlar.

82. Xeyr! Onların Allahdan başqa ibadət etdikləri Qiyamat günü onların ibadətini inkar edəcek və onların sələyinə çıxacaqlar.

83. Məgər kafirların üstüne onları günəşa səvr edən şeytənləri göndərdiyimizi gömürəsinə?

84. Odur ki, onlardan ətəvə azab diləməyə tələsmə. Biz onların günərini bir-bir sayıraq.

85. O gün Biz müttəqiələri Rəhmannın hüzuruna hörəmtli nümayəndələr kimi toplayarız.

86. Günahkarları ise Cəhennəmə susamış olduqları halda qovub aparlarımız.

87. Rəhmandan edə almış kəsələndən başqaları şəfəət etməyə qadir olmazlar.

89. Siz oldukça pis bir iş tutdunuz.

90. Bundan az qaldı göylər parçalansın, yer yarışın və dağlar yerindən qopub uçsun —

91. Rəhmana övlad isnəd etdiklərinə görə.

92. Rəhmana özünün övlad götərmək yaraşmaz.

93. Göyərdə və yerdə olanların həmişə Rəhmən hüzuruna ancaq bir qul kimi gələcək.

94. Allah onları hesabladı və bir-bir saymışdır.

95. Onların hər biri Qiyəmat günü Onun hüzuruna tak-tənəhə gələcək.

96. İman gətirəb yaxşı işlər görenlər üçün Rəhman qəlibərsə bir sevgi yaradacaq.

97. Biz Qurəm sənən dilində asanlaşdırdıq ki, onunla müttəqiələrə müjədə verəsən və inadkarlara xəbərdarlıq edəsən.

98. Biz onlardan əvvəl necə-necə nosillərə məhv etdik. Həc onlardan kiminnə mövəcudlüğunu hiss edir və yaxud onlardan bir hənərti eşidirsinmə?

2. Biz Qurani sənə ona gərə nazil etmədik ki, əziyyətə düşəsən.

3. Onu Allahdan qərəxanlar üçün ancaq nəsiyət kimi göndərdik.

4. O, yerinə və uca göyərə yaradan Allah tərəfindən nazil olmuşdur.

5. Marhumətli Allah Ərşə ucalıdı.


7. Şən ucalan danışan da, danışmasan da, fərqi yoxdur. Çünki Allah sirri də, bundan daha gizli oləm da bilir.

8. Allah! Ondan başqa ibadət layiq olan mabud yoxdur. Ən gözəl adlar təkəcə Ona xəsdir!

9. Musanın əhvalatı sənə gəlib çatdımı?

10. O zaman o, bir od görüb ailəsinə demişdi: "Dayanın! Mən bir od gördüm. Belə, ondan sizə bir köz götürəm, ya da odun yanında bir bələdçi tapdım!"

11. Oda yaxınləşmişdə bir sədə gəldi: "Ey Musa!"

13. Mən səni seçmişəm. Sənə voh olunanı dinqlə!


15. Həmin Saat hökmən qalacak! Hər kəsa tərəfdəklərinin əvəzi verilsə dəyə, Mən onu az qala Özümən belə gizlədirəm.

16. Qoy ona inanmayan və nəfəsindən istəklərinə uyan bir kəs sənə ondan yayındırmasın, yoxsa məhəv olarsan!

17. Sağ əlindəki nədir, ey Musa?"


19. Allah buyurdu: “At onu yerə, ey Musa!”

20. Musa onu yerə atdı və o, dərhal ilan olub sürətlə sürüməyə başladı.


22. Ölini qoyynuna sal ki, olın oradan başqa bir məcüzə kimi ləkəsiz, ağappaq çıxsin.
23. *Bela etdik ki,* sənə on büyük möcüzələrərimizdan bir nəçasini göstərək.

24. Fironun yanına get! Çünki o, həddini aşmışdır.


26. İşimi yüngüləşdir!

27. Dilimdəki dəyərini aç ki,

28. sözümü anlasınlar!

29. Mağoz ahləmdən bir köməkçi ver —

30. Qardaşım Harunu!

31. Onun sayəsinə mənim gücümü artır!

32. Onu işına ortaq et (ona da peygəmbərlik ver) ki,

33. Sənə çoxlu təriflər dəyək

34. və Sənə çox zəkər edək.

35. Şühəsiz ki, Son bizi görürsən!”

36. *Allah* buyurdu: “Dilədiyin sənə verildi, ey Musa!

37. Sənə bir dəfə də mərmənat göstərmüşdik.

38. O vaxt ki, anana vəhə olunacaq şeyi bele vəhə etdik:

39. “Onu bir sandığa qoyub çaya burax ki, çay onu sahilo atsun və həm Mənim düşmanım, həm də onun düşmanı
olan birisi onu götürsün”. Gözlerim önünde boyaya çatdırılansan deyse, Öz tercibinden sonra qarşı qollarım arasında məhabbet odatım.


41. Mən sənə Özüma peygəmbər seçdim!

42. Sən və qardaşın məcüzələrinə gedin və Məni zikr etməkda zəiflik göstərməyin.

43. Fironun yanına gedin. Çünkə o, həddini aşırdır.

44. Onunla yımışaq danışın. Bəlkə, öyüd-nəsihat qəbul etsin, yaxud qorxsun!”

45. Onlar dedilər: “Ey Rəbbimiz! Biz, onun bıza siddətli cəza verərdəndən və ya həddini aşmadan qorxururuz.”

46. Allah buyurdu: “Qorxurun, çünki Mən sizinləyəm, eşidərm və görürəm!”
47. Onun yanına gide deyin: "Biz sönün Rabbinin elçiliği. İsrail oğullarını bizimle gönder ve onlara aziyyet verme. Biz sönün yanına Rabbindan daliyla galmışik. Doğru yolla gidenler salam olsun!

48. Bize vâhi edildi ki, azab, haqqı yalan sayib üz dönderenlere verilacakdır!"

49. Firon dedi: "Rabbiniz kimdir, ey Musa?"

50. Musa dedi: "Rabbbimiz hâr şeyo öz xilqatını veren, sonra da ona doğru yolu gösterendir!"

51. Firon dedi: "Bâs əvvelki nəsillərin hah neca olacaq?"

52. Musa dedi: "Onlar haqqındakı bilgi Rabbimin yanında olan bir Kitabdadır. Rabbin ehta edir, on da unudur!"


54. Onlardan hâm özünüüz yeyin, hâm de heyvanlarınızı yemləyin. Haqqatdan, bunlarda başa düşənler üçün dəlillər vardır.


57. Firon dedi: "Sən öz sehrlə bəzi öz torpağımızdan qovub çıxartmağağımızın, ey Musa?

58. Biz o sənə bənzər bir seh göstərə bilərik. Bizimlə öz aranda görüş vaxtı təyin et. Əsəb biz, o sən vəda xilaf çıxmaq. Bu hamımız üçün mənası bi r yerda olsun”.

59. Musa dedi: "Görüş vaxtınız bayram günü, camaatın bir yera toplaşacağı səhər vaxtıdır!”

60. Firon üz çevrəndi, sonra da bütün hiyələşərlik vasitələrini (sehrbazların hamısını) toplayib gəldi.

61. Musa onlara dedi: "Vay halımiza! Allaha qarşı yalan uydurmayın, yoxsa O sizi azabla məhv edər. İftira yaxan ziyana uğrayar.

62. Fironun adamları öz aralarında işləri barəsində mübahisa edib xələvətə səhəbət etdiylər.


64. Odur ki, bütün hiyələrinizi cəmləşdirib meydana dəstə-dəstə
65. **Sehrbazlar** dedilər: “Ey Musa! Ya sən **avvalca alındakini** at, ya da birinci atan biz olaq!”

66. **Musa** dedi: “Yox, siz atın!”
**Sehrbazlar** əlləriindəkili və ya atan **ki** şəhərləri sayəsində ona elə gəldi ki, onların kəndirlərini və çəmənlərini hərəkətlə gəlib sürünür.

67. Musanın ürəyi xəfləndi.

68. Biz dedik: “Qorxma, qalib gələn mütlaq sən olacaqsan!”

69. Sağ alındakini yərə at, onların qurduqlarını udsun. Onların qurduqları sədəcə sehərbaz hiyləsidir. Sehrəbz isə, hər gedirə-getsin, uğur qazanmaz”.

70. **Sehrbazlar** səcdəyə qapənəq dədilər:
“Biz Harunun və Musanın Rəbbinin iman gətirdik!”

71. **Firon** dedi: “Mən səzə izin verməmişdən avval sız ona iman gətirdiniz? Şübhəsiz ki, o səzə sehər oyəndən böyük vəzifəliyinizdir. Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kasdıracak, özünüzü da xurma ağaclarının gövdlərinə çarmıxa çəkəcəyəm. Onda hənsimizin azabının daha siddətli və daha sürəkli olduğunu biləcəksiniz!”
72. Onlar dedilər: "Biz həc vaxtı sənə bize gələn bu aydın dalillərdən və bizi yaradandan üstün tutmayacağız. İndi nə hokm verəcəyənə, ver. Son ancaq bu dünyada hokm vərə bilərsən!

73. Haqiqətən, biz Rəbbimizə iman götirdik ki, O bizi günahlarımıza və sənən bizi məcbur etdirəyən sehə göre bağlışməsin. Allahan mükafati daha xeyirlə, cazasi isə daha sərəkətlidir!


75. Kim Onun nəzərə xas xüsusi xəttəxər bir mömin kimi gələrsə, onlar aşıq yüksək dərcələr neşib olar –

76. ağacları altından çaylar axan Ədn bağları. Onlar orada əbdədə qalarlar. Bu, günahlarдан təmizlənənlərin müəkəfatıdır.


78. Firon öz ordusu ilə onları təqib etdi və danız onları qaplayıb batırıdı.

79. Firon öz xalqmı azərnlığa sürüklədi və onlara doğru yol göstərmədi.

81. Sıza verdiyimiz rızaların temizindən yeyin və bunda həddi aşmayın, xoşsa sıza qazəbim tutar. Qazəbimə gəlmmiş kimə ise bədbəxt olar.

82. Mən, haqiqətən da, tövbə edib, imdən götürən yaxşı işlər görən, sonra da doğru yolu tutanları bağışlayırəm.

83. Allah buyurdu: "Sonə öz qövəmdən ayrılmaga tələsdiran nə idi, ey Musə?"

84. Musə dedi: "Onlar da arxamca gəlirlər. Məndən razı qalısan dəyə, Sonun yanına tələsdim, ey Rəbbim!"

85. Allah buyurdu: "Səndən sonra qövəmünü sınağa çəkdik. Samir onların yoldan çıxardırdı".

86. Musə qazəbli, kədarlı halda qövəmünün yanına qayıdib dedi: "Ey qövəm! Mağər Rabbiniz sıza qızəl bir vədd vermişidim? Doğrudanəm bu vaxt sıza uzun goldi? Yoxsa Rabbinizdən sıza bir qazəb gələsini istaşib manə verdiyiniz vədd xilaf çıxdımiz?"


89. Məgər bu heykəlin onlara hec bir cavab vermemişdə, onlara nə bir zərər, nə da bir fayda verməyo qadir olmadığımı görmürdülərmi?!


91. Onlar: “Musa yanmışa qayıtmaymca biz ona sitayiş etməkdən oğ çəkməyəcəyik!”— dedilər.

92. Musa dedi: “Ey Harun! Onların azdiqlarını gördüyün zaman sana nə mane oldu ki,

93. ardımca gələn, Əmrime qarşımı çıxdın?


95. Musa dedi: “Məqsədin nə idi, ey Samiri?”
96. O dedi: “Mən onların gördüklerini gördüm. Mən o elcinin lepirindən (Cəbrailin atının ayağı dəydiyi yerdən) bir ovuc torpaq götürdüm və onu bazak aşyalarının üstüne atdım. Nəfəsim məni buna sövq etdi”.


98. Sizin məbudunuz yalmız Özəndən başka ibadət layiq haqq məbud olmayan Allahdir. O, elmi ələ hər şeyi şata etmişdir”.


100. Ondan öz döndərənlar Qiyamət günü ağır bir günah yükü daştıyacaqlar.

101. Onlar bu vəziyyətdə abdi qalacaqlar. Qiyamət günü onların daştıyaçağı yük nə pis yük olacaqdır!

102. O gün sur üfürülən və o gün günahkarların gözəri göm-göy görmiş halda bir yerə toplayacaqız.

103. Onlar öz aralarında piçildəşib deyəcəklər: “Dünyada cami on gün qaldım!”
104. Biz onların ne deyecaklarını
de yaxşı bilirik. Onların an
ağılışsi: “Dünyada camis bir gün
qaldınız!”— deyecak.

105. Sondan dağlar haqqında soruşurlar.
De: “Röbbim onları dağdub havaya
sovuracaq,

106. orani boş düzengahala çevireceokdir.

107. Son orada no bir eniş, no de bir
yoxus görmoceokson”.

108. O gün insanlar heç bir yana
meyl etmodan carımın arxasınca
yeriyecaklar. Marhamatlı Allahin
qarışında səsər kəsiləcək ve sən
yalniz piçəli eşidəceokson.

109. O gün Marhamatlı Allahin izin
verdiyi və söz deməsinə razi olduğu
şəxsərən başqa heç kimin şəfaati
fayda vermayəceokdir.

110. Allah onların gələcəyini də,
keçmişini də bilir. Onların elmi isə
Onu ehtiva edə bilməz!

111. O gün üzələr şəbədi Yaşayan,
yardılanların Qəyyumu olan
Allah qarışında zəlil bir görkəm
alacaq. Günəha bətanlar isə ziyana
ührəyəcaqlar.

112. Məmın olub yaxşı işlər görən
şəxsər isə no haqışəqədən, no de
nəqisliyən qərəxəməzər.

113. Beləlikə, Biz onu orəbeça Quran
olaraq nazıl etdik. Biz orada
tahdidləri döno-döno açıqladıq ki, bəlkə, onlar pis ə mollarından çəkişsinlər və ya ibrət alımlar.


118. Sən orada nə ac qalacaq, nə də çılpəq olacaqsan.

119. Sən orada nə susayacaq, nə də bürküdən aşıyyət çəkəcəksən!”

120. Şeytan ona vəsəvəp edib dişdi: “Ey Adəm! Sənə abadiyyət ağacını və tükənməyəcək bir mülk göstərəmيمي?”

121. İkisi də ondan yedilər və ayib yerlərə özloruna gərəndü. Onlar üstloruna Connət ağaclarının yarpaqlarından örtmayı başladiqlar.
Belâlıkla, Adam Rabbına asi olub sahv yol tutdu.

122. Sonra Rabbı onu seçib tövbəsinini qəbul etdi və onu doğru yola yönlətdi.


124. Kim Mənim Zikrəmdən üz döndərsa, onun güzərəm sixətə olacaq və Biz Qiyamat günü onu kor kimi hüzurnumuzə gətirəcəyik”.

125. O deyəcək: “Ey Rabbim! Mən dünyada görürdümə, indi nə üçün məni kor olaraq gətirdin?”


129. Qərə Rabbin tərəfindən əvvələndən vəd edilmiş Sözlər və müəyyən edilmiş bir vaxt olmasaydi, azab onlara dərhal yaxalayardı.

130. Onların dediklərinə səbir et. Günüş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rabbinin həmsənə ilə tərifə, gecənin bəzi saatlarında və gündüzün iki başında Ona tərəflər də ki, bəlxə razi qaləsən.


134. Qərə Biz onları bundan əvvəl (Muhammad peygamber və Quran gelədən öncə) azəbla mahv etsəyidik, deyirdilər: “Ey Rabbimiz! Nə üçün bize bir peygamber göndərənmədən ki, biz də zəllə və rüşvəy olmazdan əvvəl Sənim ayalərində tabe ələq?”
135. De: "Hamə gözəl, siz də 
gözələyin. Yaxında siz kimin dövr 
yol sahibi olduğunu və kimin haqq 
yola yönəldiyinizi bilsəqəsiniz!"
al-Ənbiya
(«Peygəmbərər») surəsi

Marhumətli və Rahmətli
Allahın adi ilə!

1. İnsanların hesaba çalıqacaqları gün yaxınlaşdı. Amma onlar hala qəflət içində imandan üz çevirimlər.

2. Onlara öz Rabbindan istənilən bir yeni xəbərdarlıq gəldikdə, ona istehzə edərkən, qulaq aşmazlar –


5. Onlar dədirlər: “Bunlar qarəmaqışeq yuxulardır! Xeyr, o bünü özündən uydurmuşdur! Xeyr, o, bir şairdir! Qoy o, avvalki elçilərə göndərilən məcəzələr kimi biza də bir məcəzə götərsin”.

6. Onlardan avval məhəv etdiyimiz məmlakətlərdən həc biri iman götərməmişdir. İndi bunlarımı iman götərəcəklər?


10. Sizə, sizləri xatırladan bir Kitab nazil etdik. Məgar başa düşmüürsünüz?


12. Onlar aşabımızı hiss edən kimi dərhal oradan qəçməğa başladılar.

13. “Qəçməyin! İchində olduğunuz xoş güzəranə və yurdlarımız qayd. Ola bilsin ki, sorusulacaqszınız”.


15. Biz onları yanmış küloşa döndərənən fərayd qoparirdilər.


17. Əgər Biz Özümizə yələncə düzəltmək fikrində olsaydıq, onu mütələq Öz yanımızda olanlardan hazırlanırdıq. Lakin Biz bunu etmədik.
18. Xeyr, Biz haqqı batilin üstüna atarıq və o da onun işini bitirər. Bir anda batilin xox olub getdiyini görərsiniz. Allahə aid etdiyiniz sıfatlara görə vay haliniza!


20. Onlar gecə-gündüz, usanmada Onun şərətən torıflar deyirlər.

21. Yoxsa müşərklər özərinə yerda ölüləri diriltməyə qadır olan məbədlər qabul etdilər?

22. Əgər göyə və yerə Allahdan başqa məbədlər olşaydi, onların hər ikisi fəsada uğrəyərdi. Ərşin sahibi olan Allah pakdir və müşərklərin Ona aid etdikləri sıfatlardan uzaqdur!

23. Allah gördüyün işlər barədə sərəslənməz; onlar isə sərəslənəcəklər.


27. **Malaklar** Ondan qabaq damışmazlar; onlar ancaq Onun əmrini yerinə yetirərlər.


30. Məqarı kafırlar göylərlə yer bir olduğu zaman Bizim onları bir-birindən araladığımız, hər bir canlından yaratdıqınızı görmürələr? Yenədəm inanmurlar?


34. Sondan əvvəl de heç bir başqar olumsuzluk nasib etmədik.
Məgər sen olən, onlar həmişəlik gələcəklər?!

35. Hər kəs ölümü dədəcəkdir. Biz sizi sinamaq üçün şər və xeyirlə intahana çəkərik. Siz ancaq Bizə qaytarılaçaqsmız!


39. Kaş ki, kafırlar üzlərindən və kürəklərindən onları saracaq alovdan qaça bilməyəcəklər və onlara həc bir kəməyən edilməyəcəyi vəxtin gələcəyini biliyərlər!

40. Yox, Qiyamat onlara gözləmdədikləri bir halda gələcək və onları həyrətə salacaqdır. Onlar onun qərarını ala bilməyəcəklər və onlara həc aman da verilməyəcəkdər.

41. Allahın sənəndə ovvalı elçiləri də məşhərəya qoyulmuşdu. Onlara rişxənd edənələri həmin o istehza etdiklərə şey məhv etdi.


44. Belə, Biz onlara və atalarına ömürləri boyunca xoş gızəran verdik. Məşər onlar Bizim, gəlib müşriklərə aid arazini hər tərəfdən aşkırdıyimizi görmürəm? Doğrudanmı onlar qalib göcəklər?!!


48. Biz Furqanı müttəqilərdən ötrü bir nur və öyüş-nosihat kimi Musa və Haruna vermişdik.
49. O múttocılər ki, öz Rəbbindən Onu görəmdiklər halda qorxur və galəcək o Saatdan lərzəya qalırlar.

50. Bu, nazil etdiyimiz məburək bir Zikrdır. Siz onu inkarmi edirsiniz?


52. Bir zaman o öz atasına və tayfasına: “Bu nə heykəllərdir ki, siz onlara sitayış edirsiniz?”— demişdi.


54. İbrahim demişdi: “Doğrusu, siz də, atalarınız da, açıq-aydın bir azərliq icindəsiniz”.

55. Onlar: “Son bıza haqq qətərmisən, yoxsa oyunbazlardansan?”— demişdilər.


57. Allaha and olsun ki, siz geriyo dövüb getdikdən sonra bəltərinizə bir kalak galəcəyəm!”

58. Nəhayət İbrahim bütərə sındırıb qırıq-qırıq edərək yalmız onların an irisinə saxladı ki, bələ, ona mürəcət edələr.
59. Onlar dediler: “Məbudlərinizi kim bu kökə salıb? Səhbəşiz ki, o, zaləmlərdəndir!”

60. Bəziləri: “İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmüş” dedilər.


62. Onlar dedilər: “Məbudlərinizi sənəmi bu kökə salıdın, ey Ibrahim?”

63. İbrahim dedi: “Xeyr, bu onların bu böyükü etmiş olar. Evgər danışa bilirlərsə, özərləndən soruşun”.

64. Onlar öz-özlərinə müəricəatlə: “Həqiqətən de, siz zəhlərmərəniz” dedilər.

65. Sonra yenə öz bildikləri batıl əqidələrinə qayıdib dedilər: “Axtər sənə bilirsin ki, bunlar danışmılər”.

66. İbrahim dedi: “Elə isə Alləhə qoyub səzə heç bir fayda və zərər vərə bilməyən bülərəməni tapınırısınız?”

67. Təfə səzə de, Allahdan başqa tapındıqlarınızda da! Doğurdandum, siz dərk etmirsiniz?”

68. Onlar dedilər: “Evgər ondan ovoz çıxməq istəyirsinizsə, onu yandırın ki, məbudlərinizə kömək edəsiniz”.

70. Onlar İbrahimə qəsd etmək fikrinə düşdüler, lakin Biz onları daha siddətli coxaya məruz qoyduq.


72. Biz ona İshaq və bir do Yaqubu bağışlayə həmsimə əməlisəlah insanlar etdik.

73. Biz Öz hökmüə mùzə onları doğru yolu göstəran rəhbərər etdik. Onlarə xeyirli işlər görəmləyi, namaz qılğaçı və zəkat verəmləyi vahy etdik. Onlar yalnız Bizə ibadət edirdiqlər.

74. Lutu da yada sal! Biz ona həkmərənləq və elm bəxş etdik, onu çırıqın işlər görən bir məmlakətdən xilas etdik. Həqiqətən, onlar pis, fasiq bir göm idilər.


76. Nuhu da yada sal! Daha öncə o dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul etmiş, onu və onun ailsəsinə böyük qəm-qüssədən qurtarmışdıq!

77. Biz onu aylorimizizi yalan hesab edən bir gövmdən müdafəa etdik. Doğrudan da onlar pis gövmd idilər.
21. al-Ənbiya

Odur ki, Biz onların hamısını suya batırırdıq.


80. Biz Davuda sizə döyüşdə tohlükələrdən mühafizə etmək üçün zirehlər düzəltməyi öyrətdik. Heç siz sükür edirsinizmi?


82. Şeytanların arasında onun üçün dəniz sularına daxil dağlıq edən və bundan başqa digər işlər görən də var idi. Biz onları nəzarətəmiz altında saxlayirdiqlə.

83. Oyyubu da yada sal! Bir zaman o, Rəbbinə yalvarib demişdi: "Mənə, həqiqətən de, bəla dəxər olubdur. Sən rəhmətin in rəhmətəsin!"

84. Biz onun duasını qəbul etdik və ona dəxər olmuş boləmə aradan qaldırdıqlə. Öz tərəfəmizdən bir məhrəmət və
İbadət edənlərə bir ibrət olsun deyə, ailsəni ona qaytardıq, üstəlik bir qədər da alavan etdik.

85. İsmaili, İdrisi və Zülkifli də yada sal! Hamısı səbər edənlərdən idilər.

86. Biz onları mərhəmotimizə qovuşdurduq. Onlar, həqiqətən, əmələsiləhlərdən idilər.


88. Biz onun duasını qəbul etdik və onu qəm-qwwədən qurtardıq. Biz məminlər bəla xilas edirik!

89. Zakəriyyəni də yada sal! Bir zaman o yəlvarib demişdi: "Ey Rəbbim! Məni tənha buraxma. Sən varışların on Xəyirləsin!"

91. İsmətinin qoruyan Maryəmi də yada sal! Biz onun paltarının dışındakı qasıyına Öz ruhumuzdan Cəbrayil vəsitəsilə üfürdük, onu və onun oğlunu aləmlərə bir möcüzə etdik.

92. Həqiqətən, bu, vahid bir din olanın hamizin diniindir. Mən də sizin Rabbinizəm. Elə isə Məna ibadət edin!

93. Lakin onlar özlerinə məxsus dini öz aralarında parçaləyən dəstələrə ayrıldılar. Onların hamısı Bizim hüzurumuza qayıdıcaqlar.

94. Kim mömin olduğu halda yaxşı işlər görə, onun zəhməti inkar olunmaz. Şübhəsiz ki, Biz onun amillərini yazırıq.

95. Məhv etdiyimiz obalarə qadağa qoyulmuşdur və onların ahalisi bir daha bu dünüyaya qayıtmayaçaqlar.

96. Nəhayat, Yəcuc və Məcuc səddi açılıdı və onlar tapalərdən axışib gəldikləri zaman;

97. Haqq olan vədimiz yaxınlaşdıqda kəffirlərin gözərə dərhal bərələcəkdir. Onlar davəcaklar: "Vay halimiz! Biz bundan qafıl idik. Üstəlik zalum da olмуşuq!"


100. Onlar orada inildiyək və heç na eşitməyəəklər.

101. Özlərdən ən gözlə aqibat yazilmiş insanlara gəldikdə isə, onlar Oddan uzaklaşdırılmış olacaqlar.

102. Onlar onun xısəltərinə belə eşitməyəəklər. Onlar ürəklərinin istədiyi şeylər arasında əbdədi qalacaqlar.

103. Ön böyük dəhsat onları kədərləndirməyəəklər. Mələklər onları qarşılayıb: "Bu sızə vəd olunmuş gününüzdür!" — deyəəklər.


105. Biz Zikrədon (Lövhə-məhfuzdəki yazidan) sonra nazil etdiyimiz kitablarda da yazmışdıq ki, yer üzünə Mənim şəmsəsən qullarım varis olacaqlar.

106. Haqiqətən, bunda ibadət edənlər üçün bir bildiris vardır.


110. Sözd yoxdur ki, Allah açıq deyilən sözü de, sizin gizlədib saxladiqlarımıza da bilir.

111. Mən iso bilmirəm, balkə de, bu sizi sınaqdan keçərmək və müəyyən müddət ərzində bu dünyada faydalanmanınız üçündər”.

1. Ey insanlar! Rabbinizdən qorxun! Həqiqətdən, o Sətti nəzarətində mühürlü bir şey olacaqdır.

2. Onu görcəyiniz gün hər bir omzikli qadin omizdirdiyini unudacaq, hər bir hamilə qadin bətnindəsinə salacaqdır. İnsanları sorxos görecəyən, halbuki onlar sorxos olmayacaqlar. Lakin Allahın qazabı hədsiz şiddətdir.

3. İnsanlardan eləsi də var ki, həc nə bilmədiyi halda Allah haqqında mübahisə edir və hər bir ası şeytana itaat edir.

4. Onun haqqında belə yazılmışdır; kim şeytanla dostluq etsə, şeytan onu doğru yoldan çıxardıb alovlu Odun azabına sürükleyər.

5. Ey insanlar! Yenidən diriləcəyiniz sühbə edirsinizsə, bilin ki, həqiqətdən də, Biz sizi torpaqdan, sonra nüftədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra tam bir şəkildə salmış və ya salımmamış bir parçə axıkdan yaratdıq ki, qiymətiz sizi bəyan edək. Bətnilərdə istədiyiimiz müayıyan bir vaxt arzında saxlayən. Sonra sizi oradan uşaq kimi çıxardıq ki, yetkinlik çağına yetişsiniz. Sizdən kimisi yetkinlik yaxına çıxmaq vəfat edir, kimisi də
ömrününün en razalı dövrüne çatdırılır ki, vaxtila bildiyyi şeylerı unutsun. Son yer üzünü cansız görürsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o, hərəkətə gəlib qəbərə və cürbəcər gözəl bitkələr bitirir.


8. İnsanlar içərisində eləsi də vardır ki, həc bir biliyə, doğru yol göstəricisi və nur saçıq bir kitabı olmadan Allah həqəqindən mühahisə edir.


10. Ona deyiləcəkdər: “Bu, övvəllər öz törətdiyin əməllərin avazıdır, xoşsa Allah qullarına asla zülüm edən deyildir”.

22. al-Haç


13. Hım do zorurı xeyrindən daha yaxın olana yalvarır. O no pis köməkçi, no pis yoldaşdır!


15. Kim ki, dünyada va axirətdə Allahın Peygəmbərinə kömək göstərməyəcəyi günümüzünədirdə, qoy yuxarıya — evinin tavanına bir ip salıb boynuna keçirsin, sonra da ayağını yerden əzən və görsün ki, onun bu hiyəli, qəzəbənə sabab olduğu Allahın bu köməyinə manə ola bilərmə?


17. Şübəsiz ki, Qiyamat günü Allah möminlər, yahudilər, sabiilər, xaçərəsələr, ataspaşəsələr və müşərikələr arasında hökm verəcəkdir. Həqiqətən, Allah hər şeyə şahiddir.

Allahin açıldığını kimsəyə heç kəs hörmet qoymaz. Həqiqətən, Allah istadını edər.


20. Bununla, onların bətnlərindəkili və dərəsi əridiləyəkdər.


22. Onlar hər dəfə oradan çıxməq, qəməndan qurtarmaq istədiydiyə yenidən oraya qayıtarılaq və onlara: "Dədin odun azəbini" — deyiləyəkdər.


24. Onlar gözəl kələmlər öyrənməyə nail olmuş və Tərəfdələyiq Allahin yoluna yönəldilmişər.

22. al-Hacc


27. İnsanlar arasında həcci elan et ki, onlar səninin yanına piyada və ya hər bir uzaq yoldan gələn qayışbaldır dəvalər üstündə gəlsinlər.

28. Qoy onlar öz mənsəatlərinin şahidi olsunlar və mələm günlərdə Allahın onlara verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəkəsinlər. Onlardan özünüz də yeyin, sixinti içinde olan yoxsullara də yedirdin!

29. Sonra həcci ayınlarını tamamlasınlar, nəzərlərinə yerin çatıdırınlar və qədim Evi təvaf etsinlər.


31. ancaq tekl Allahə ibadət edənlərdən və Ona şərık qoşmayanlardan olun! Kim Allahə şərık qoşsa, sənki o, göyən düşər, quşlar onu ahih aparar, yaxud külək onu səvərəb uzaq bir yerdə atar.
22. Bax belə! Hər kim Allahin aynılərinə hərəmət etsə, bilsin ki, bu, qolbərin təqyasındandır.

32. Qurbanlıq heyvanlarda sizin üçün müəyyən bir vaxta qədar mənfaət vardır. Sonra onların kəsilişəyi yer qədim Evin yaxınlığındadır.

33. Biz hər bir ümmət üçün qurban qəmək edik ki, Allahin onlara ruzi olaraq verdiyi heyvanları qurban kasərən Allahin adını çəkənler. Sizin məbədunuz Tək olan İlahıdır. Yalnız Ona itaat edin. Sən müti olanlara məjədə ver;

34. o kəsərə ki, Allah anildiği zaman qolversi qoxtuya düşər, başlarına gələnlərə səbər edər, namaz qılar və onlara verdiyiniz ruzi onun Allah yolunda xərcloşarlar.


22. *I-Hı« Ok heyvanları sığo belçeo ram etdi. Son yaxşılıq edenləri müjdəla!

38. Sübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri mühafizə edir. Haqiqətən, Allah heç bir nankor xəini sevmir.


40. Onlar ancaq “Robbimiz Allahdır” dediklərinə görə haqsz əyə yurdlarından çıxarıdlar. Öyər Allah insanlarının bazərini, digərləri ilə dəf etməşəyi, içərisində Alləhin adı çox zikr olunan hücrələr, kilsələr, sınaqəqlar və məscidlər dağılıb gedərdi. Allah Ona yardım edənlərə, mütləq yardım edər. Sübhəsiz ki, Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir.

41. Öyər onlara yer üzündə hökməranlıq versək, onlar namaz qilar, zəkat verər, yaxşı işlər görməyə amr edib, pis işlər görməyə qadağan edərlər. Bütün işlərin aqibəti Alləha aiddir.

42. Öyər səni yalançı saysalar, *bil ki,/sendən avval Nuhun xalqı da, Ad və Semud tayfaları da eləcərlə yalançı saymışdı.

43. Ibrahim tayfası da, Lut xalqı da,

44. Mədyənə qəbli de eləcərlə yalançı saymışdı. Musa da yalançı
sayılımıştı. Mən kafırlərə möhələt verdim, sonra onlara əzəbla yaxaladım. Mənim onları inkar ətməyən inanç olduğuna bir görəydi!


46. Məgər onlar yer üzəndə gəzib dəlaşmənlərni ki, zalımların qəlibətinin qəlbə iə dəsənmə, qulaqları iə əşitsinlər? Çünki əslində maddi gözlər deyil, köklərdəki qəlb kor olur.

47. Onlara sonən azənən tez gəlməsini istəyirələr. Allah Öz vədində asla xiləf çıxmaz. Robbinin yanında olan bir gün sizin saydığınız min ilə kimidir!

48. Neçə-neçə şəhərlərə, əhalisi zülm edərək möhələt verdim, sonra onları əzəbla yaxaladım. Dö'nüş də ancaq Mənədər!

49. De: "Ey insanlar! Mən size yalanız açıq-aydın xəbərdarlıq edənəm.

50. İman götürən yaxşı işlər göynər üçün bağışlanma və bol ruzi hazırlanmışdır.

51. Ayalarımız qüvvədən salmağa cəhd göstərənlar iso Cəhənnəm sakinləridirlər.


54. Qoy elən verilən kəsərə, bu Kitəbin Rəbbin tərəfindən göndərilmiş həqiqət olduğunu bilsinlər ki, ona inansınlar və qəllələr ona bağlanırsın. Şübhəsiz ki, Allah inan gətirənləri doğru yola yönələr.

55. Kafir olanlar əsə, o Saat qəfloton onların başlarının üstünü alanadak, yaxud somərəsiz bir günün azabı onlara gəlib yetişənədək, Quran barəsində şəkk-səbəh içində qalarlar.


57. Kafir olub ayələrimizizi yalan hesab edənələri əsə rüsvəyedici bir azab gözləyir.
58. Allah yolunda hierət edənlərə, sonra öldürülənlərə və ya xud xoqlarə, Allah hökəm nəfəri xiyəltənəyəq, sonra yerinə xəzən ruzi verəcəkdir. Həqiqətən, Allah ruzi vərənlərinə öz xəzənindir!

59. *Allah onları rəzi qalacaqları yerə daxil edəcəkdir. Həqiqətən, Allah Biləndir, Hələmdir!

60. Bax bəlay! Hər kim özünü verilən cəza kimi cəza versə, sonra yeno də haqiqi mərüz qalsə, bilsin ki, Allah ona mütləq kömək edəcəkdir. Həqiqətən, Allah sif edəndir, Başqılayandir!


64. Göylərdə və yerde nə varsə, Onundur. Həqiqətən, Allah Zəngindir, Tarıfəlayiqdirdır.

65. Magar Allahın quruda olanları və Öz omri ilə dənizədə üzən gamıloru sizə ram etdiyini görmekən mi? Gəyü de
Öz izni olmadan yere düşmesin deyə
O tutub saxlayır. Hәqiqәtәn, Allah
insanlara Şefqәtlәdir, Mәrәmәtәldәr.

66. Sизə hayat verən, sonra öldürüəcek,
daňa sonra dirildəcek məhz Odur.
İnsan, hәqiqәtәn de, nәnkәrdәr.

67. Biz har ümmәt üçün onun yerinе
yetirə biləcəyi bir şәriot müəyyən
etdik. Qoy onlar bu işdә soninлә
hәqaqlаsмашәGPLәr. Sәn onлara Rәbbәnә
ibәdat etмәyә dovәt et. Hәqiqәtәn,
sәnән doğru bir yoldәsan.

68. Þərә sonинлә mübәhisә eтәләр, дә:
“Allah sizənә etdiyinizи daha yaxси
bіlr.

69. Іktләf etdiyiniz мәсәләләр бәрәәsında
Allah sizә Öz hәkmәnү Qiyәmat
gүнү væraçәkdәr”.

70. Магәр bilmәrәn ки, Allah göyде вә
yәrәdә olanләр біләр? Hәqiqәtәn, бү,
Yazida мәвкудәdәр. Шүбәәsиз ки, бү,
Allah уңүн аsandır.

71. Onләr Allahı qoyub, хаqqında hеә
бир дәләl nazil edilmәyәn вә üstәләk
өzlәrinәn de bilmәдәklәrән bir sәyә
ibәдәt edиrәләr. Зәлимләrә kӘmәk edәn
olmaz.

72. Kәфіrләрә асәq—әydәn ayәlorимиз
oxunduqда sәn оnләрнән узүнә
nifrat görәrsәn. Onләr аz qәlәrlә
ki, ayәlorимизи оnләrә oxүyәnләrin
үstütә cәмәsәнләr. Дә: “Sизә bundan
73. Ey insanlar! Siza bir masal çıkılır. Onu dünlayın. Şübhessiz ki, Allahdan başka ibadet etdikleriniz bir milçak belə yarada bilmezler, hatta bunun için bir yere yığıssalar belə. Eğer milçak onlardan bir şey götürüb aparsa, bunu ondan geri ala bilmezler. İsteyen de aciz qalar, istanilen de!

74. Onlar Allahu lázımınca qiymetlendirmadiler. Şübhessiz ki, Allah Qüvvatlidir, Qüdratlidir!

75. Allah meləklərdən da elçiler seçir, insanlardan da. Həqiqətən, Allah Eşidəndir, Görəndir!


77. Ey iman gətirənlər! Rüku edin, səcdəyə qapanın, Rəbbinizi ibadət edərk yaxşı işlər görün ki, bəlkə nicat tapaşıniz.

78. Allah yolunda lazımınca cihad edin. O, sizi seçdi və atasız İbrahimin dini ndə olduğu kimi, bu dində də sizin üçün heç bir çətənlik yaratmadı. Peygəmbər səza, siz də insanlara şahid olasınız deyə, Allah həməvəl
1. Möminlər, həqiqətən də, nəccat tapmışlar;
2. o kəsər ki, namazlarda müədditlər;
3. o kəsər ki, sözlərə ehtiyat edənlər;
4. o kəsər ki, zakat verirlər,
5. o kəsər ki, övruq yerlorini hamışa qoruyurlar,
6. zövculəri və sahib olduğular cariyələr istisnədən. Onlar buna görə həyət qəmənməzlar.
7. Bundan artıqma can atanlar isə həddi aşanlardır.
8. O mömin kəsər ki, omanətlərinin və xəvlərinin qoruyurlar.
11. O kəsər ki, Firdovs connətino varis olacaqlar; onlar orada obədi qalacaqlar.
12. Həqiqətən, Biz insamı palçıq cvəhərindən yaradıq.
14. Sonra nütədən laxtalanmış qan yaratdıq; sonra o qandan bir parça et yaratdıq; sonra o bir parça ötdən sümükər yaratdıq; sonra da sümükərləri et ila örtük; sonra da onu başqa bir məxluq olaraq xolq etdik. Yaradanların en xayısı olan Allah an Əzəmatlı, xeyri və barəkəti bol Olandır!

15. Şübhasız ki, bundan sonra siz mütləq oloćəksiniz.


18. Biz göydan lazımi qədər su endirib onu yerda saxladiq. Şübhasız ki, Biz onu yox edə də bilerik.

19. Sonra həmin su ilə xurma ağaclarını və üzüm bağlarını sizin üçün yetişdirək. Sizin üçün orada yediyiniz çoxlu meyvalər vardır.

20. Biz Sina dağında bir ağac bitirdik ki, barəndan yeyənərə həm yağ, həm də şirə verir.

23. Siz həm o heyvanlarla, həm də gəmiler ilə daşınırolsonuz.


25. Bu ancaq cinli bir adamdır. Odur ki, ona mənəsibətdə bir müddət gözləyin!" 

26. O dedi: "Ey Robbim! Onların mani yalançı saymasına qarşı məna kömək et!"


28. Son yanında olanlarla birlikdə gəmiya mindiyin zaman de: "Bizi zalim qövmdən xilas edən Allahə həmd olsun!"
29. **Hamçinin** de: "Ey Rəbbim! Məni məbarək bir yera çıxart. Sən yer verənlərin on yaxşısının!"

30. Şübhəsiz ki, bunda ibrətlər vardır. Haqqıtdən, Biz qullarımızı belaca sınاغа çəkirmək.

31. Onlardan sonra isə başqa bir nəsil yaratdıq.


34. ƏĢər sizi özünüüz kimi adi bir insana itaat etsəniz, mütəlaq ziyana uğrayarsınız.

35. O sızə öldüb torpağa və sür-sütəyyə çevrildikdən sonra **dirildilib yenidən** çıxarılacağınızı vəd edir?

36. Sızə vəd olunan şey **haqiqətdən** çox uzaqdır, çox uzaq!

37. Dünya hayatımızdan başqa heç bir hayat yoxdur; öldüb dirilirik (bərəmiz öldür, digərimiz anadan olur) və biz dirilməyəcəyik.
23. al-Muminun

38. Bu, ancaq Allaha iftira yaxan bir adamdır. Biz ona inanan deyilik”.


40. Allah dedi: “Onlar tezlikle peşman olacaqlar!”

41. Onları qəçilması mümkünən olmayan qorxunc bir səs yaxaladı. Biz onları daşımın apardığı çör-çöp döndürük. Məhv olsun zahim adamlar!

42. Onlardan sonra başqa-başa nəsilər yaratdıq.

43. Heç bir ümmət öz qəclini na qabaqlaya biler, nə də yubandırıar.

44. Sonra bir-birinin ardınca eçilerimizi göndərdik. Hər dəfə hər hansı bir ümmətə peyğəmbər goldıkdo, onlar onu yalançı səydiyar. Biz də onları bir-birinin ardınca məhv edib afəndilərə çəvirdik. Məhv olsun iman göturməyən adamlar!

45. Sonra Musamın və qərdaşı Harunu ayələrimizle və açıq-aydın bir dəłillə göndərdik –

47. Onlar dediler: "Bunların tayfası bizə kölö olduğu halda, biz özmüz kimi iki adama inanacaqıq?"

48. Beləlikə, onları yalançı saydılar və həlak edilənlərdən oldular.

49. Biz Musaya Kitab verdik ki, bəlkə onlar doğru yola yönəlsinlər!


51. Ey elçilər! Halal nəmətlərdən yeyin və yaxşı işlər görün! Mən, həqiqətən, sizin nə etdiyinizizi bilirom!

52. Həqiqətən, bu, vahid bir din olaraq sizin dininizdir. Mən de sizin Robbinizəm. Elə isə Məndən qorxən.


54. Sən onları bir müddət öz cəhaləti içində burax!

55. Yoxsa günahkarlar ela hesab edirlər ki, onlara var-dövlət və óvlad verməklə

56. onlara yaxşılıq etməyə tolosirik? Xeyr, onlar bu işin fərqiınə varmirələr.

57. Həqiqətən, Robbinin qorxusündən asim-asim aşənlər,
58. Robbinin aylarına iman qətirənlər,
59. Rəbbinə şarık qoşmayanlar,
60. Rəbbinə qayıdaqalar deyə yerinə yetirməli olduğularım qəlbləri qorxan qorxan yerinə yetirənlər –
61. Məhz onlar xəşı işlər görməyə tolosar və bu işlərdə öndə gedərələr.
63. Lakin onların qəlbə bundan xəbərsizdir. Onların bundan başqa gördikləri başqa pis işləri da vardır.
64. Nəhayət, onların cah-cəlləl içində yaşayənların azabla yaxaladığımız zaman fərəyəd qopararlar.
65. Onlara deyiləcək: “Bu gün fərəyəd qoparmayın! Qətiiyyən, Biz sizə heç bir kəməklik göstərməyəcəyik!”
66. Ayların sızə oxunurdu, sız isə arxa çevirdiniz.
67. Ham da Kaba ila təkəbbürlükdədir, gecələr toplanıb yaramaz sözər danişərdiniz.
68. Mağar kəfirər bu Sözdə haqqında düşünmənlər mi? Yaxud onlara ulu babalarına gəlməyən bir şey gəldi?
69. Yoxsa onlar özərinə göndərilmiş Elçini tanımayib buna görə də onu inkar edirlər?


71. Əgor haqq onların nəflərinin istəklərinə tabe olsaydı, göyər, yer və onlarda olanlar fəsada uğrayardı. Doğrusu, Biz onlara Zikr (Quran) gətirdik, onlar isə özərinə verilen Zikr dən üz döndərirlər.


73. Sən, həqiqətən də, onları doğru yola çağırırsan.

74. Axirətə inanmayanlar isə doğru yoldan çıxırlar.

75. Əgor Biz onlara rahm edib düşdükleri bələdan xilas etsək, onlar yenə öz azənliqləri içinde sərgərdan gəzəcaqlar.

76. Biz onları azabla yaxaladıq, onlar yenə öz Rəbbində boyun əymədilər, Ona yalvarib-yaxərmədilər.

77. Nəhayət, şiddətli azab qapısını onların üzüna açdıqımız zaman dərhal ümidsizliyə qəpildilər.


80. Dirildən de, öldürən de Odur. Gecə ilə gündüzün bir-birini ovoz etmiş Ona aiddir. Məqər bunu anlamarısınız?

81. Xeyr, onlar da avvalki ümmətlərin dedikləri kimi dediylər.

82. Onlar dediylər: "Məqər biz ölüb torpaq və sür-sümük olduqdan sonra dirildiləcəyik?"

83. Bu dirilma hom bize, hom do avvallər atalarımızda vəd olmuşdu. Bu, keçmişdəkilerin aşfənalərindən başka bir şey deyil.

84. De: "Əgər bilirsinizsa, deyn gərm yer və onun üstündə olanlar kimindir?"


86. De: "Yeddi göyn Rəbbi və qızəməli Ərşin Rəbbi kimdir?"

87. Onlar: "Allahdır!"— deyəklər. De: "Bəs qorumursunuz?"

88. De: "Əgər bilirsinizsa, deyn gərm hər şeyin hökmü əlində olan, himaya edən, Özünün isə himayəyə ehtiyaci olmayan kimdir?"
23. al-Muminun

90. Onlar: "Allahdir!"—deyecikler. De: "Bos nece olur ki, aldunursiniz?"


93. De: "Ey Rəbbim! Qəddər onlara və olunam mona göstərcəcksənsə;

94. məni zalim adamların içinde qoyma, ey Rəbbim!"

95. Sözsüz ki, Biz onlara və etdiyimizi sənə göstərməyə qadırırm.

96. Son pisliyi yaxşılıqla dəf et. Biz onların aid etdikleri sıfatlara daha yaxşı bilirik.

97. De: "Ey Rəbbim! Şeytənlərin vəsəsələrindən Sənə qəginərm!

98. Onların mənə yaxınlaşmalarından Sənə qəginərm, ey Rəbbim!"


Son pisliyi yaxşılıqla dəf et. Biz onların aid etdikleri sıfatlara daha yaxşı bilirik.
100. Belə, tərk etdiyim xaslı əmlərləri **indi** edəm”. Xeyr! Onun bu dedikləri ancaq **həs** bir sözdür. Onların arxasında dirləcəkləri günə şədər bərzəx **hayat** vərdir.

101. Sur üfürüləcəyi gün onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq və onlar bir-birindən hal-eşval tutmayacaqlar.

102. **O gün** məhz təraziləri ağır gələnlər nicat tapacaqlar.

103. Təraziləri yüngül gələnlər isə özərlərini ziyana uğradanlardır. **Onlar** Cəhənnəmdə abadi qalacaqlar.

104. Od onların üzünü yandıracaq və onlar orada qic olmuş vəziyyətdə qalacaqlar.

105. Məğər Mənim əyələrim sizə oxunmurdumu, siz də onları yalan hesab etmirəniz mi?


107. Ey Rəbbimiz! Bizi oradan çıxart! Əgər bir də **günah isə**rə qayitsaq, həqiqətən də, zalim olarıq”.

108. **Allah** buyuracaq: “Orada alçalıms vəziyyətdə qalın və Məna həç nə deməyin!}
23. al-Muminun


111. Bu gün Mən səbir etdiklərinə görə onları mükafatlandırım. Şübhəsiz ki, uğur qazananlar da onlardır!"

112. Allah kəfirlərdən: "Yer üzündə neçə il qaldınız?"— deyə soruşacaq.


114. Allah deyəcək: "Siz orada çox az qaldınız. Kas bünü biləydiniz!

115. Yoxsa ela hesab edirdiniz ki, sizi abas yərə yaratmış və siz heç vaxt Bıza qaytarılmayaçaqsınız?"


117. Kim Allahla yanaşı, haqqında özünün heç bir dəlili olmadiği başqa bir məbudə ibadət edərsə, onun cəzası Rəbbi Özü
veresekdir. Şühhəsiz ki, kafırlar nicat tapmazlar!

118. De: “Ey Rəbbim, bağışla və rəhm et! Sən rəhm edənlərinə yaxışısın!”


4. İsmətli qadınları zinada günahlandırıb, sonra dörd şahid gətirməyan kəslərə səxən çubuq vurun və onların şahidliyini heç vaxt qəbul etməyin. Onlar əsl fasiqlərdir.

5. Bundan sonra tövbə edib özərləri islah edənlərdən başqa. Şübəhisiz ki, Allah Bagışlayandır, Rəhmilidir.

6. Arvadlarınını zinada günahlandırıb özərlərinə basqa şahidəri olmayanların hər birinin şahidliyi, özünün doğru danışanlardan olmasına dair dörd dəfə Allah şahid tutması,
7. beşinci de: “Əgar yalan dansanlardandırırsa, Allah ona lənət eləsin!” - deməsidir.

8. Qadımın da ərinin yalan dansanlardan olduğunu dair dörd dəfə Allahə şahid tutmasi cazanı ondan dəf edər.


10. Əgar Allahm sizə lütfə və mərhamətə olmasaydi, Allah təvba edən və Müdərək olmasaydi, yalan dansanlar Allahın lənətinə qələrdilər.


12. Nə üçün siz bu nəyi eştədiyiniz zaman məmənin kişilə rəqəmlər bir-biriləri haqda yaxşı fikirdə olub: “Bu, açıqaydın bir bəhəndir!” - demədilər?

14. Ögər Allahin dünyada və axırdə səz lütfü və mərhəmatı olmasaydı, dedi-qodularınıza görə səzə böyük bir azab tosunardı.


17. Ögər məminsinizə, bilin ki, Allah səzə bir daha buna bənər şeyleri təkrarən etməməyiniz nəsiyət edir.


20. Ögər Allahın səzə lütfü və mərhəmatı olmasaydı, Allah Şafqətli və Rahmli olmasaydı, yaydıqınız şayətlərə görə səzə məhv edərdi.

21. Ey iman gətirənlər! Şeytənən izi ilə getməyin. Kim şeytənən izi ilə gətə, bilsin ki, o şeytən iynəc və yaramaz işlər görməyi əmr edir. Ögər Allahın səzə lütfü və mərhəmatı olmasaydı, sızdan heç kəs heç vaxt təmizə


23. *Murdar amaldan xəbəri olmayan ismətli mömin qadmları zinada günahləndirənlar dünyada və axirətdə lənət dəvər olarlar. Onları böyük bir şəzəb gözləyir—

24. o gün ki, dilləri, əlləri və ayaqları etdikləri əməllər barəsində onların sələyinə şahədet verəcəkdir.

25. O gün Allah onlara özərinə layiq cazanı tam verəcək və onlar Allahın Aydın Haqq olduğunu biləcəklər.


27. Ey iman qotirənlor! Özəq evlərə icazə almadan və onların sakınlikini salam vermədən girməyin. Bu sizin
24. an-Nur


29. İstifadə edə biləcəyiniz və yaşayış üçün olmayan evlərə əznsiz daxil olmaq sizin üçün günah deyilidir. Allah sizin aşkarə çıxardığınızı da, gizləndə saxladığına da bəli.


31. Mömin qadınlar da de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı dəkşinlər və cinsiyət üzvlərinə zinadan qorusunlar. Qoy onlar — göstərən onlar istisna olmaqla, zinətlərinə namərəmə göstərməsindələr; örtülərinin yaxalarının üstünə salsınlar; zinətlərinə ərlərindən, yaxud atalarından, yaxud ərlərinin atalarından, yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud qardaşlardırən, yaxud qardaşlarının oğullarındandən, yaxud bacıların oğullarındandən, yaxud öz müsəlman qadınlarından, yaxud sahib olduğu kələlərdən, yaxud ehtirasını itirmiş
kışi xidmətçilərdən, yaxud qadınların çılpaqlığını hələ anlaymayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər; gizlətdikləri zinət qəyalı bilərindən dəyə ayaqlarını yerə vura-vura yeriməsinlər. Ey iman gətirənlar! Hamımız Allahə təybi edin ki, bolmaqət tapəsimiz.

32. Aranızda olan subay kişiləri və arsiz qadınları, omməsiləh kələ və konizlərinizi evləndirin. Əgər onlar kasibdərlərsa, Allah öz lütfü ilə onları xarə edər. Allah lütfü ilə Genişdir, Bələndir!


34. Biz sizo açıq-aydin ayələr, sızdan övvəl qələb-gədənlər arasında məsəllər və mütləq qəllər üçün öyündənəsihet nazıl etdik.


37. O kisələr ki, nə ticarət, nə də aliş-veriş onları Allahı zikr etməkəndən, namaz qilmaqdan və zəkat verməkəndən yaxından. Onlar qəbələrini və gözəri çəvriləcəyə bir günən qorxurlar.


40. Yaxud onlarınመልArk in angin
danizdəki qaranlığı baxqar. Onu
bir dalğa, onun üstündən do başqa
bir dalğa ərtər; onun da üstündə bir
bulud vardır; bir-birinin üstündə olan
qaranlıqlar! İnsan olun qıxərsə, az
qala onu görməz. Allah kimə nur
verməsə, onun nuru olmaz.

41. Magar göylərdə va yerda olanların,
həm do qanad açıq üçün quşların
Allaha tərəflər dədiklərinini
görüşmən mi? Hər biri öz duəsini va
həmd-sənəsinini bilir. Allah onların nə
etdiklərinini bilir.

42. Göyərin va yerin müllkü Allahə
məxsusdur. Dönüş də Allahədər.

43. Magar qörümsənək mi ki, Allah
buludları qovur, sonra onları bir-
bitirən qovuşdurur, sonra da onları
bulud topasına çeviri. Sən onun
arasından yağmur çıxdığını görürsən.
Allah göyən, oradakı dəldər kimi
buludlardan dolu yağdırır. Sonra da
onunla istədiyini vurur, istədiyindən
do onu uzaq edir. Buludların
şimşayinin parıltısı az qalır ki,
gözələri kor etsin.

44. Allah gece və gündüz bir-birilə
əvaz edir. Haqiqətən, bunda bașırət
sahibləri üçün bir əbrət vardır.

45. Allah hər bir canını sudan
yaratmışdır. Onlardan bazıları qarmış
üstə sürünür, bazıı iki ayaq üstündə
gəzir, bütünə də dərd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadırıdır.


48. Aralarında hökm verək üçün Allaha və Onun Elçisində çağırıldıqlar zaman onlardan bir dəstə üz çevir.

49. Onlar haqlı olsaydilar, itaat edib onun yanına gələrdiylər.


52. Allaha və Onun Elçisində itaat edənlər, Allahdan qorxub çökənlər - məhz onlar uğur qazanlardır.

53. Münəfizlər Allaha çox məhkmə and içdilər ki, əgər sən onlara əmr etsən, onlar mütələq döyüṣə çıxacaqlar. De:
“And içməyin! İtaatınız bəllidir. Şübhasız ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.”


56. Namaz qılın, zəkət verin və Peygəmbərə itaat edin ki, sizə rəhim edilsin.


58. Ey iman götənlər! Sahib olduğunuz kölər və haddi-buluga çatmayənlar yànımıza girmək istədiydi qoy


60. Əra getməkdən ümidini üzmüs yaşlı qadinlara ayıb yerlərini göstərmədən hicəblərinə soyunmasında günah yoxdur. Lakin bunu etməmək onlara üçün daha xeyirlidir. Allah Eşidəndir, Bəliəndir.

61. Kora, çələğa, bir də xəstəyo günah gəlməz. Sizin özünüzü də öz evlərinizdə, yaxud atalarınızın evlərinə, yaxud analarınızın evlərinə, yaxud qardaşlarınızın evlərinə, yaxud bacalarınızın evlərinə, yaxud amilərinizin evlərinə, yaxud bibiərinizin evlərinə, yaxud dayılarınızın evlərinə, yaxud xalalarınızı evlərinə, yaxud açıqları allarızınızdan olan evlərdə, yaxud dostlarınızın evlərinə yemək yeməkda heç bir


1. Aləmləri xəbərdar etməsinindən ötrü
Öz quluna FƏrQanı nazil edən Allah
an Əəzəmatlı, xeyri və bərəkəti bol
Olandır!

2. Gölərin və yerin səltənətini Ona
məxşusdur. O, Özünə oğul
göötürənməmişdir və səltənətindən də
şərəki olan yoxdur. O, bütün şeylərini
xol etmiş və onlara münasib bir
bicim vermişdir.

3. Kəfərlər isə Onun övəzində həc
nəya fayda vərməyən, həm də
özərləri yaradılan, özərlərinə nə bir
zərər, nə də bir xeyir vərməyə
dəqəd olmayan, öldürməyə, həyat
vərməyə və yenidən dərilməyə
qüdrətini olmayanları özərlərinə məbəd
götərdüldər.

4. Kəfərlər: "Bu, Muhammedin
uydurduğu yalandan başqa bir şey
deyildir. Ona bu işdə başqa adamlar
da kömək etmişlar"— dedilər. Beləca,
onlar haqszızlıq və iftraya yol
verdiilər.

5. Onlar: "Bu, keçmişədəkərlərin
nəğillərindir. O bunları başqasına
yazdırılmışdır. Bunlar səhərdə vəşəm
onun özünə oxunur"— dedilər.

7. Onlar dədirlər: "Bu necə elçidir ki, yemək yeyir, bazarləri gəzib dolaşır? Na əlcün ona özü ilə birlikdə xəbərdarlıq edən bir mələk gənderilmədi?"


9. Gör sana aid hansı məsəlləri çəkdirdi! Onlar haqq yoldan azdilar və bir daha o yolu tapa bilməyəcəklər!

10. İstəsə, sənin üçün onlarım dediklərindən daha xəyirləşini, ağacalar altından çayılar axan Cənnət bağlarını yaradan, sənin üçün qəsrər inşa edə bilən Allah on Əzəmatlı, xəyrlə və bərəkatlı bol Olandır.


12. Onlar Cəhənnəmd odunu uzak məsafədan gördükə belə onun necə qəzabələ qaynamasını duyacaq və xışiltısını eşidəcəklər.
13. Onlar alları boynunda bağlı halda 

Cəhannonəmin dar bir yerine atıldığları zaman ölüm diliyorlar.


15. De: “Bu yaxşıdır, yoxsa müttəqilərə bir mükafat ve dönüş yeri olaraq vəd edilən Əhədiyyət bağlı?”


17. O gün Allah onları və onların Allahdan başqa sitayış etdiklərinin hamisiını məhşər ayağında cəm edərək deyəcək: “Manım bu qullarımı haqq yoldan sızımı azdırəmiş, yoxsa onlar özlorü azdilar?”

18. Onlar deyəcəklər: “Son pak və müqəddəsən! Şəninin avəzinə özümüze başqa himayədarlar götərənək bizi yərasmaz. Lakin Son onlara və atalarına o qədər firavanlıq nəsib etdini ki, axırdı Zikri də yaddan çıxartdılar və məhvə məhkum olunmuş bir zümrayə çevrildilər”.


22. Müəzəzlər mələkləri görüşəkləri gün ənənəkarlara heç bir müjdə olmayacaqdır. Mələklər dəyəskəklər: "Cənnatə girməyiniz qadağandır, qadağan!"

23. Biz onların etdiyəri əməllərə baxdıqdan sonra onları sovrumuş toz dənəcəklərinə çevrilərik.

24. Həmin gün Cənnət sakinlərinin qalacaq yer daha lətəfi və istirahət edəcəyi yer daha qızıl olacaqdır.

25. Həmin gün göy buludla parçalanacaq və mələklər yera endiriləcəkdir.

27. Həmin gün zalim kimsə barmaqlarını dəyəsərək deyəcəkdir: “Kaş ki, mən Peygəmbərin yolunu tutub gedəydim!

28. Vay halıma! Kaş ki, filənənə dost olmayaydim!

29. Çünkü Zikr məna çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı”. Həqiqətən, şeytən inəmən tenha qoyub qaçandır.


33. Onlar sənin yandına qalib elə bir məsal çəkməzlər ki, ona cavab olaraq Biz sənə həqqi və an xaxşı yozumu verməyək.

34. Üzüsta sırəkənlib Cəhənnəmə toplanacaq kəmələr — məhz onlar yerləri an pis olan, həqq yoldan an çox azan kəmələrdir.

35. Həqiqətən, Kitabı Musaya Biz verdik və qardaşı Harunu da ona kəməkçi etdik.
Sonra Biz o tayfam yerli-dibli yox etdik.

37. Biz Nuh qovmunu elçiləri yalançı saydıqları zaman suda bəturduq və onları insanlar üçün bir ibrat etdik. 
Biz zalmlar üçün ağrılı-əcili bir azab hazırlanmışq.


41. Onlar sənə gördükda ancaq səna lağ edir və deyirlər: “Budurmu Allahın elçi gənərdiyi kəs?"

42. Oğur biz məbudlərmıza tapınmaqda səbərlə olmasaydıq, az qala o bizi onlardan uzaqlaşdırdıq”. Onlar azəbini gördükləri zaman kimin haqq yoldan daha çox azdıqını anlayacaqlar.

43. Nəfəsin istəyini ilahişdirən kimənən gördünmüz? Sən ona vəkiliyə edəceksən?
44. Yoxsa elə hesab edirən ki, onların aksəriyyəti eşdəcək və ya anlayacaq? Onlar heyvan kimidirlər, həttə, haqq yoldan dəyər uzaqlaşmışlar.


46. Sonra o kələngi yavaş-yavaş Özümüza tərəf çəkdik.

47. Sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq, gündüzü də canlıya vaxtı edən Odur.

48. Küükələri Öz marhuməti önəndə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq gəndəran Odur. Biz göydən tartəndiz su endirdik ki,

49. Onunla ölə bir diyarı canlandırmaq, yaratdıqımız neçə-neçə heyvanlara və neçə-neçə insanlara ondan içərdik.

50. Biz düşündə ibrat alımlar deyə o suyu onların arasında paylaşırdıq. Lakin insanların çoxu küfrən başqa bir şey qəbul etmədilər.

51. Əgər istəsaydik, hər kəndə qorxudan bir peyğəmbər göndərdik.

52. Belə olduğuda son kafirələrə baş äyən və onlara qarşı bu Qurana böyük bir cihad et!
53. Birinin suyu dadlı və şirin, 
digarınıni isə duzlulu və acı olan 
iki denizi qovuşduraraq aralarında 
manoq və keçilməz sədd qoyan Odur.

54. Sudan insan yaradan, ona qan 
qohumları və sonraqdan qohum 
olanları bəxş edən Odur. Rəbbin hər 
şeyə Qədir. 

55. Onlar Allahı qoyub özərinə nə 
xeyir, nə də zərər vərə bilməyənərlə 
ibadət etdirlər. Kafir öz Rəbbinə qarşı 
şeytana kəməkçidir. 

56. Biz sənə ancaq müjdə verən və 
əhəndərdəş edən kimin göndərdik. 

57. De: "Man bunun avazına sizdan həc 
bir mükafat istəmirəm. Takə onu 
istəyirəm ki, insanlar Rəbbinə tərəf 
aparan bir yol tutsunlər". 

58. Öləməz, abədi Yaşıyanə tavəkkül et 
ve Onun həmd-səna ilə təqəfsə. Onun 
Öz qullarının günahlarından agah 
ələsi kifayətdir. 

59. O, göyləri, yeri və onların 
arasındakləri altı gündə yaratdı, 
sonra da Ərəf ucaldı. O, Mərhəmatlı 
Allahdır. Bunu biləndən sorsus! 

60. Onlara: "Mərhəmatlı Allahə səddə 
edin!" - deyildikdə: "Mərhəmatlı 
Allah nədir? Məgar biza amr etdiyin 
şeyə səddə etməliyik?" - deyərlər. Bu 
da onların nifrətinə artırdar.
61. Şəmdə bürclər qoyan və orada 

günəş və nurlu bir ay yaradan Allah 
ən Əzəmatlı, xeyri və barəkat və bol 

Olandır.

62. Yada səlmaq və sükür etmək 

istəyənlər üçün gecə ilə gündüzə birlərə 

inin ardınca gətirən Odur.

63. Mərhəmatlı Allahmü qulları o 

kəsilərdir ki, onlar yer əzəmdə 

təvəzzükarlıqla gəzər, cahiller 

onlara xoşqaləməz bir söz dedikdə: 

“Səlamlı!”- deyərlər.

64. Onlar gecələrini Rabbi üçün səcdədə 

və qiyamda keçərlər.

65. Onlar deyərlər: “Ey Rabbimiz! 

Cəhənnəm əzəbini bizdən uzaq elə. 

Doğrusu, onun əzəbə həmişəlikdər.

66. Haqiqətən, ora nə pis məskən, necə 

də pis iqamət qahdırl!”

67. Onlar məllərini xərcələdikdə nə 

ürafətliq, nə do xəsəslik edər, 

bunların arasında orta bir yol tutarlər.

68. Onlar Allahla yanaşı başqa məbəda 

yalvarmaz, Allahın haram etdiyi cana 

haqqız yere qiyəm və zina etməzələr. 

Bunu edən kimse cəzalandırılər.

69. Qiyamət günü onun əzəbə qat-qat 

artırılər və onun içində zəllə olub 

əbədi qələr.

70. Ancaq təvbi edib inan gətirən və 

saleh əmələr edənlərdən başqa.
25. al-Furqan

Allah onların pis ämilərini
yaxşı ämilərlə avəz edər. Allah
Bağıslayandır, Rəhdlidir!

71. Kim tövə edib yaxşı iş görərsə, o,
doğrudan da Allaha təref qayıtmış
olar.

72. Onlar yalandan şahidlik etməz,
lağlağı məclisində rast gəldikdə
oradan loyaqotla ötüb keçərlər.

73. Onlara Rəbbinin ayələri xatırlandığı
zaman o ayələrə qarşı kar və kor
kimi davranmazlar.

74. Onlar deyərərlər: "Ey Rəbbimiz!
Biza gözmənzizin aydınlığı olan
zövçələr və övlədər bəxş et və bizi
müttəqiilərə imam et!"

75. Onlar sobir etdiklərinə görə
Comətda olan yüksək məqəmlə
mükafatlandırılacaq, orada xeyir-dua
iło, salamla qarışlanacaqlar.

76. Onlar orada şəbəl qalacaqlar. Ora
da gözəl maskan, neçə da gözəl
iqamətqahıdır!

77. De: "Əgər yalvarmanınız olmasaydı,
Rəbbim sizə diqqət yetirməzdi. Siz
haqqı yalan saydmız. Ona görə də
azab sizi rahat buraxmayaçaqdır!"
2. Bunlar aydın Kitabın aylarıdır.
3. Onların iman gətirmədiyinə görə özünü xalqın edəcəksən?
4. Biz istəsəydiyik, göydan onlara elə bir amlat göndərdik ki, onun önündə başları itaətkarlığa ayırdı.
5. Mərhəmətli Allahdan onlara elə bir aya gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər.
7. Xosxa, onlar yer üzündə cürbəcür göxəl bitkilər bitirdiyimizi görəmirlər?
10. Bir zaman Rəbbin Musaya demişdi: “Get o zahm qövmün –
11. Firon xalqının yanna! Onlar qorxmurlarım?”


14. Onların məndən azərini çıxmaq istədikləri bir günəhim də var. Buna görə məni öldürəcəklərinindən qorxuram”.


16. Fironun yanına gedib deyin: “Biz aləmərin Rəbbinin eçiləriyik!

17. İsrail oğullarını bizimlə birgə göndər!”

18. Firon dedi: “Biz sən körpə əkan gətərək saxlayər boya-başa çatdırmağı? Sən ömrənin əzəsi illərini bizimlə yaşamadımdım?

19. Elədiyin pis əmalı də elədin. Doğrudan da, sən bir nankorsan!”


22. Başına qaxdıqın o nemətin də İsraəil oğullarının özünə kölə etməyindir”.
23. Firon dedi: “Alamatların Rəbbi nədər?”
24. Musa dedi: “Əgər yəqinlikə inanırsınızsa, bilin ki, Ə, göyərlərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir!”
25. Firon ətrafindakilara dedi: “Onun nə danışdıqını eşitmərinizmi?”
26. Musa dedi: “O sizin də, ulu babalarınızın də Rəbbidir!”
27. Firon dedi: “Sizə göndərilmiş bu elçii, sözsüz ki, dəlidir!”
28. Musa dedi: “Əgər anlayırsınızsa, bilin ki, Ə, şərqin, qorbin və bunların arasında olanların Rəbbidir!”
29. Firon dedi: “Əgər məndən başqasına sitayiş etson, sonu məhbusların yana ataram!”
30. Musa dedi: “Bəs sənə açıq-əskar bir şey göstərsəm nəcə?”
31. Firon dedi: “Əgər doğru danışanlardansansa, göstər onu!”
32. Musa əsəsim yerə atınca, o dərhal dənüb açıq-əskar bir ilana çevrildi.
33. Əlini qoynundan çıxardan kimi o, baxanların gözü qabağında ağappaq nur saçan bir əl oldu.
34. Firon ətrafindaki zədələnlərlə dədi: "Haqiqətən də, bu, bilikli bir şeybəzdir!
35. O öz sehri ilə sizi torpağınızdan çıxartmaq istəýir. Nə təklif edirsiniz?*
36. Onlar dedilər: "Onu qaradaşı ilə bir qəddər gözəl və şəhərlərə adam yığanlar göndər ki,
37. bütün bilikli şeybəzləri sənən yana gətirsinlər".
38. Beləliklə, şeybəzlər bəlli bir günün mütəyyən edilmiş vaxtında toplanırdilar.
39. Camaata deyildi: "Siz də yığışırısınız?*
40. Öğər şeybəzlər qalib gələnlər, ola bilsin ki, biz də onlara tabe olaq".
41. Şeybəzlər qalən kimi Firona dedilər: "Əğər qalib gələk, biza məyəfat verilsəkmi?"
42. Firon dedi: "Belə! Belə olacağı təşdirdə sizi özümə yaxım adamlardan edəcəyəm".
43. Musa onlara dedi: "Nə atacaqsınızsa, atın!"
44. Onlar iplərini və əsərlərinə yere atıb: "Fironun qüdrotdino and olsun ki, biz qalib gələcəyik!"- dedilər.
45. Sonra Musa osasını adı và asa onların düzəltdiyi şeyləri udu.

46. Şehrabazlar sæddəyə qapandular

47. və dedilər: "Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə –

48. Musanın və Harunun Rəbbinə!"

49. Firon dedi: "Men sıza izin verməmişdən ovvəl sız ona imanı gətirdiniz? Sübhasız ki, o sıza səhr oyrənd böyükündüzdi. Təzliklə biləcəxsiniz! Men sıza əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəsdərib hamınını çərmişə çəkdirəcəyəm".

50. Onlar dedilər: "Zərər yox, biz onsuz da öz Rəbbimizə qayıdedək üçün.

51. Biz Firon xalq arasından ilk iman gətirənlər olduğunuza görə Rəbbimizdən günahlarınızı bağışlayacağımız umuruq”.


53. Firon şəhərlərə asgar toplayanlar göndərdi.

54. O dedi: "Bunlar kiçik bir dəstədir.

55. Onlar bizi qazəbləndirmişlis.

56. Biz hamımız ayyıq-sayıq olmalıyik”.

57. Biz o zalim tayfəm bağlardan və çeşmələrdən çıxartdıq;
58. Hz. Muhammed, göze şükreden ve gözden giden de govdu.

59. Belə, Biz İsrail oğullarını o yerler varis etdik.

60. Güneş üstüden qalxarkan Firon öz askarları ilə onları izləməyə başladılar.


62. Musa dedi: “Xeyr, Rəbbim mənimlərdir. O məna doğru yol göstərəcəkdir!”


64. O birilərini da ora yaxiuladırdıq.

65. Musa və onunla birlikdə olanların hamısı xilas etdik.

66. O birilərini isə suya qərəq etdik.

67. Şübhasiz ki, bu hekayəda bir ibrat vardır. Lakin onların çoxu inan gətirmədi.

68. Hz. İbrahim, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

69. Onlara İbrahimin şəhvalatını da oxu.

70. Bir zaman o öz atasına və tayfasına: “Nəye ibadət edirsiniz?”— demişdi.
71. Onlar dedilər: “Biz bəltərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik”.

72. O dedi: “Onlara yalvardığınız zaman sizi eşidirlərmi?”

73. Yaxud səzə xeyir və ya zərər verirlərmi?”

74. Onlar dedilər: “Xeyr, amma biz öz atalarımızın belə etdiklərini gördük”.

75. O dedi: “Siz nəyə ibadət ediyinizini görürsünüz mü –

76. həm siz, həm də ulu babalarımız?

77. Aşxərətənin Rəbbindən başqa, onların həmsi mənim düşmanımındır.

78. O Rəbb ki, məni yaratmış və məni doğru yola yönlətmüşdür;

79. O Rəbb ki, məni yedirdir və içərdir;

80. O Rəbb ki, xəstələndiyim zaman məna şəfa verir;

81. O Rəbb ki, məni öldürəcək, sonra dirildəcəkdir;

82. O Rəbb ki, Haqq-hesab günü xətalarımı bağışlayacağımı Ondan umuram.

83. Ey Rəbbim! Mənə hikmat ver və məni amalısəhclərə qovuşdur!

84. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilməyə mənə yaxşı ad qismət elə!
85.  Mani  Nəim  bağının  varislerindən  et!
86.  Atamı  bağışla!  Çünkü  o,  azmişlərdandır.
87.  Onların  dirildiləcəyi  gün  manı  rüsvay  etmə!
88.  O  gün  ki,  ne  var-dövlət,  ne  de  oğul-uşaq  bir  fayda  verməyəcək.
89.  Ancaq  sağlam  bir  qəhlə  Allahun  hüzuruna  gəlanlardan  başqa!"
90.  Connet  müttəqilərə  yaxınlaşdırılır.
91.  Cəhənnəm  da  azgınlara  göstərilər.
92.  Onlara  deyirəl:  "Hami  sizin  ibadət  etdikləriniz –
93.  Allahdan  başqa  pənah  aparıqlarınız?  Onlar  sizə  kömək  edə bilərlərə,  yaxud  özlərinə  köməkləri  deyə  bilərlər?"
94.  Onlar  azgınlarla  birlikdə  Cəhənnəmə  atılar,
95.  İblisin  bütün  aşqərləri  da  həbələ.
96.  Onlar  orada  höcətləşərək  deyərələr:
97.  "Allaha  and  olsun  ki,  biz  açıq-aydın  azgınhq  içinde  idik –
98.  o  vaxt  ki,  biz  sizi  ələmlərin  Rəbbindən  tay  tuturduq.
99.  Bizi  ancaq  günahkarlar  azdırıdlı.
100. İndi  isə  bizim  ne  şəfaaçılarımız,
101. nə də bizə canıyanan bir dostumuz var!

102. Bir də dünəyə qayıda bilsəydiq, möminlərdən olardığ!”

103. Şübəsiz ki, bunda bir əmət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi.

104. Höqiqətən, sonün Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

105. Nuh tayfası da elçiləri yalancı saydı.

106. O vaxt qardaşlıları Nuh onlara dedi: “Məşər qorxumurmuşuz?

107. Höqiqətən, mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiym.

108. Allahdan qorxun və mənə itaat edin.


110. Allahdan qorxun və mənə itaat edin!”

111. Onlar dedilər: “Sənə qənə razil adamlar təbə olduğu halda biz sənə inanarım?”

112. Nuh dedi: “Mən onların nə etdiklərini bilmirəm!

113. Onların haqq- hesabçı yalnız Rəbbimə aidəddir. Kaş başa düşəydimiz!”
114. Mon iman gõtirõnləri qovan deyilmə.

115. Mon yalnız açıq-aşkar bir qorxudanamı”.


118. Mənim onların arasında qəti hökm ver, mani və monimlə birlikdə olan məməlinləri azəbdan qurtar!”

119. Biz onu və onunla birlikdə olanları yüklü gömədə xilas etdik.

120. Yerda qalanları isə suya qərəq etdik.

121. Şübəsiz ki, bunda bir ibrat vardır. Lakin onların aksəriyyətə yenə iman gətirəndi.

122. Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

123. Ad tayfası da elçiləri yalançı saydı.

124. O vaxt qardaşları Hud onlara dedi: “Mağər qorxmursunuz?”

125. Həqiqətən, mən sizin üçün etibar etməli oldunuz bir elçiyəm.

126. Allahdan qorxun və məna itaat edin!

127. Mən bunun avəzinə siziñən həc bir mükafat istəmirəm. Mənim
mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbininə aidədir.

128. Əcəba, siz hər təpədə əbas yera bir əlamətmi qurursunuz (hündür binalarımı tikirsiniz)?

129. Sanki əbdə qalaçaqsimiz deyə qalalarımı tikirsiniz?

130. Bir kəsi yaxaladığınız zaman qəddər hokmdar kimi yaxalayırırsınız?

131. Allahdan qorxun və məna itaat edin!

132. Bildiyiniz nemətərə siza verəndən qorxun.

133. O siza heyvanat və oğul-uşaq verdi,

134. üstəlik bağlar və çəşmələr də ata etdi.

135. Mən siza üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram”.


137. Bu, yalnız və yalnız əvvələklərin adətidir.

138. Biz əsəbə dəçər olan də deyilək”.

140. Haqiqatdan, sənən Rəbbin  
Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

141. Səməd tayfəsi də elçiləri yalançı  
saydı.

142. O vaxt qərﺍdaşları Saleh onlarə  
dədi: “Məgor qorxmursunuz?  

143. Şübəsiz ki, mən sizin üçün etbiar  
etməli olduğunuz bir elçiyyəm.

144. Allahdan qorxun və mənə itaat  
edin.

145. Mən bunun əvəzində səzdən heç  
bir mükafat istəmirəm. Mənim  
mükafatım ancaq ələmlərin Rəbbindən  
aiddir.

146. Məgər siz burada olanların içinde  
sərbəst buraxiləcəksiniz?

147. Bağlar və bulaqlar içinde,

148. Əkinlər və yumşaq məyvəli  
xurmuləyiklar içinde arxayunəqə  
qalacaqsınız?

149. Dağlardan məharətə evlər yonub  
düzəldəcəksiniz?

150. Allahdan qorxun və mənə itaat  
edin!

151. Həddi aşanların əmrinə təbe  
olmayın.

152. Onlar yer üzündə fəsad tərədər və  
zələrini günahdan təmizləmirlər".

154. Sən də bizim kimi ancaq bir insanı. Əgər doğru damışanlardənənə, bizə bir məcəzə göstər".

155. Saleh dedi: "Məcəzə bu dişi davədir! Onun də, sizin də müəyyən edilmiş vaxtlarda su içmək haqqınız vardır. (Bir gün o, su içməli, bir gün də siz su içməlisiniz).

156. Ona heç bir pislik etməyin, yoxsa böyük günün əzəbi sizi yaxalayar"

157. Onlar dəvənin diz vətərini kəsdiylər, sonra də pəşman oldular.

158. Əzəb onları yaxaladı. Şübhəsiz ki, bunda bir əbrat vardır. Lakin onların əksəriyyəti yənə iman götərmədi.

159. Haqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhməlidir.

160. Lut tayfası da elçiləri yalançı saydı.

161. O vaxt qərə hasiləri Lut onlara dedi: "Məgər qorxmərə nüz?"

162. Haqiqətən, mən sizin üçün etibar edilməli bir elçi yəm.

163. Allahdan qorxun və mənə itaat edin!

164. Mən bunun avəzinə sızdan heç bir mükafat istəmirəm. Menim
müafatım ancaq aləmlərin Rəbbinin aiddir.

165. Doğrudanmı sız insanlar işində ancaq kişilərlə xəxinliq edir

166. və Rəbbinizin sızın üçün yaratdığı qadmələrinizi tərk edirsiniz? Siz, həqiqətən də, haddi aşan adamlarsınız”.

167. Onlar dedilər: “Ey Lut! Ögor toblığına son qoymasən, mütləq qovulanlardan olacaqsan!”


169. Ey Rəbbim! Məni və ailəmiz onların tutduqları işdən xillas et!”

170. Biz onu və onun bütün ailəsini xillas etdik.

171. Gerdi qalanlar arasında yəsh qadməndən başqa.

172. Sonra də o birərini darmadağın etdik.

173. Biz onların üstüno daşlardan yağış yağdırdıq. Qorxudulanların yağışı no yaman imiş!

174. Şəhənsiz ki, bunda bir ibrat vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi.

175. Həqiqətən, sən Rəbbin Qüdrətdir, Rəhmlidir.
176. Oyka ahli də elçiləri yalanşı saydı.

177. O xəxt Şueyb onlara dedi: "Məgər qorxmursunuz?

178. Şübəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm.

179. Allahdan qorxun və məna itaat edin!

180. Mən bənun ovozına sızdan heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Robbinə aidəddir.

181. Ölçüyə tam riayət edin və aksik ölçənlərdən olmayın.

182. Düz tərəzi ilə çəkin.

183. İnsanların aşyalarını aksik verəyin və yer üzündə fəsad yayarəq pis işlər görəyin.

184. Sizi və avələk nəsilərə Yarədanandan qorxun!"


187. Şərə günə doğru damiyanlardansansa, göyün bir parçasını üstəmüzə endir".

188. Şueyb dedi: "Robbin sizin nələr etdiyinizi daha yaxşı bilir".
189. Onlar ise onu yalanç sahda sahaları ve buna göre de kölgeli gününün azabı onları yaxaladi. Heqiqətən, o, büyük bir gününün azabı idi.

190. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrat vardır. Lakin onların eksəriyyəti iman getirmədi.

191. Heqiqətən, sonin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

192. Şübhəsiz ki, bu, aləmlərin Rəbbindən nazıl edilmişdir.

193. Onu sadiq ruh Cəbrail endirdi –

194. sonin qəlbəni ki, xoşbədar edənlərdən olunan.


196. Şübhəsiz ki, o, keçmiş ümmətlərin kitablarında da xatırlanır.

197. Məgər İsrail oğullarından olan alimlərin onu bilmələri bunlar üçün bir dəhil deyilmi?

198. Óğer Biz onu arəb olmayanlərdan birinə nazıl etsəydim, ve o, bu onlara oxusaydı, yənə de ona iman getirməzdələr.

200. Biz kūfrü günahkarların qəlbənə belə salarıq.

201. Onlar ağrılı-acılı azabı görməyəndək ona inanmazlar.
202. O şəxəb onlara özərləri də hiss etmədən qafəltən gələcəkdər.

203. Onlar deyəcəklər: “Bizə möhlət veriləcəkmi?”

204. Yenədəməzi şəxəbümüzün tez qalmasıni istəyirlər?

205. Bilirəməm, ögər onlara illərən fərəvanlıq nəsib etsək, sonra vəd olunduqları şəxəb onlara yetişə, onlara nəsib olmuş fərəvanlıq şəxəbümüz onlardan dəf əddə bilməz.

208. Biz həc bir xəbərdar edənər olmədan məhv etmədik.

209. Xəbərdar edənləri də öyünd-nəsihət vermək üçün gənərdik. Biz osla zalim olmamışız!

210. Qurən şeytənlər endirədi.

211. Onlar buna layiq deyildirlər və bən bacarə da bilməzlər.

212. Çünki onlar vəhayə qułaq asmaqdan kənər edilmişdirlər.

213. Odur ki, Allaha yanaşı başqa bir məbuda ibadət etmə, yoxsa şəxəb dəçər edilanlərdən olarsan.

214. Ən yaxın qohumların qorxut!

215. Sənə tabe olan məminləri qanadının altına al (onlara qarşı təvəzəkər ol)!
216. Əgər onlar sənə asi olsalar, de:
“Şübəsiz ki, mən sizin etdiyiniz əməllərdən uzağım!”

217. Qüdrətli və Rəhmli olana təvəkkül et!

218. O sənə namaza duranda da görür,

219. səddə edənər içində hərəkat edəndə da.

220. Haqiqətən da, O, Eşidəndir, Biləndir!

221. Şeytanların kimə nazil olduqlarını səze xəber verəmiddir?

222. Onlar hər bir yalancıya və günahkara nazil olağalar.

223. Şeytanlər vəhyədan eşitdiklərini kahinlərə təlqin edirlər. Halbuki onların aksəriyyətə yalancıdır!

224. Şairlərə gəldikdə isə, onlara ancaq azıqlar uyur.

225. Mağır görmərsənmi ki, onlar hər vadido vəyl-veyl gözir (hər mövzuda şər uydurur)

226. və etmədikləri şeylərə aid söhbət açılar?

**an-Naml («Qarışqalar») surəsi**

*Mərhəmatlı və Rəhmli
Allahın adı ilə!*


2. Məminlərə doğru yol göstəricisi və müjdədir.

3. O kəsələr ki, namaz qılır, zəkat verir və axirətə qətiyyətlə inanırlar.


5. Bunlar əzabı ağır olacaq ki, Axirətdə an çıx ziyana uğrayacaq kəsələr də cəlo onlardır.


8. Musa oraya gəlib çatanda ona nida goldi: "Odun içindəki da, atrafindəki da mübarəkdirlər. Ələmlərin Rəbbi olan Allah pak və müqaddəsdir!

9. Ey Musa! Qüdrətli, Müdərik Allah Mənam!
27. an-Naml


11. Ancaq kim haqıszlıq edib sonra da pisliyin əvəzində yaşlıq edərsə, "bilsin ki, Mən Bağışlayanam, Rohmliyom!"

12. "Əlnin qoynuna sal ki, əlın oradan ləkosız, ağappaq çıxsin. Firona və onun tayfasına gönderilən doqquz möcüzədən biri budur. Həqiqa, onlar fəsysi bir tayfadır!"


14. Buna qoti inandıqlarını halda, haqıszcasına və əşəxəxələ onlar inkar etdiyə. Gör fəsad törədənlərin aqibəti nece oldu!


17. Suleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan əbarət qoşunu toplanıldı.
Onlar münəzəm şəkildə yerbəyər edildilər.

18. Nəhayət, onlar qarışqa vadisinə gəlib çatdıqlə bir qarışqa dedi: "Ey qarışqalar! Yuvalarımızə girin ki, Siyəlman və onun qoşunu özərlərə do hiss etmədən sizi təpdayıb məhv etməsinler".

19. Süləyman qarışqanın bu sözənə güləmsədi və dedi: "Ey Rabbim! Mənə ham manım özümə, həm də valideyinərə ata etdiyin nəmətə şükrətək üçün, Sənin rəzi qalaçağın yaxşı omsətək üçün ilham ver və manı Öz mərmətindənə oməlisələh qullarına qovusdur!"

20. Süləyman qışları nazərdən keçərib dedi: "Hüddüdü nə üçün görmürəm? Yoxsa o burada yoxdur?"

21. O, ya məna aşkar bir delil gətirməlidir, ya da mən ona şiddətli bir azab verməliyəm və yaxud da tutub boğazını üzəmləyəm".

22. Çox keçədən hüddüd gəlib dedi: "Mən sənin bilmədiyin bir şeyi öyrəndim. Sənə Sabadan doğru bir xəbər gətərmişəm.

23. Mən onlara pədashlıq edən, özüna hər şey verilmiş və çox büyük bir taxtı olan bir qadin gördüm.

24. Mən onun və tayfamın Allahı qoşub gənəşə səcədə etdiklərinin şahidid...
27. an-Naml

oldum. Şeytan onların eləllərini özloruna gözlən göstərmiş və onları haqq yolından çıxartdıqına görə haqqın yolunu tapa bilmirər.

25. Şeytan ona göre həla etmişdir ki, göyərə və yerda gizli olan aşkarə çıxardan, sizin gizlətdiklərinizini da, üzə çıxardığılarınızı da Bilsən Allahə sədə etməsinlər.

26. Böyük Ərsin Rəbbi olan Allahdan başqa ibadət layiq olan məbud yoxdur”.


28. Mənim bu məktubumu apar onların yanına at. Sonra bir qədər uzəqda dur və bax gər nə cavab verəcəklər!”


30. O məktub Süleymandəndir və onda deyilir: “Marhumatlı və Rəhməli Allahın adı ilə!

31. Mənə qarşı tokəbərbən göstərməyin və yanımə müəllən olaraq gəlin!”

32. Qadin dedi: “Ey oyanlar! Bu iş barəsində mənə məsələyət verin. Mən heç vaxt sizi yanımda olmaymaqda qəti qərar verəmişəm.”

27. an-Na'mil

sanindir. Nə buyuracağını özün fikirləsə!"

34. Qadin dedi: Həmkərdərlər hər hansı bir məmələkgə səxələndər zəman onu viran qoyar, xalqın hərmədli adamlarını da zərəl edərlər. Onlar bax belə edərlər.

35. Mən onlara bir hədiyyə göndərəcəyəm və baxacağım gətirəm elçilər nə ilə qayıdacaqlar.


37. Onların yanına qayıt! Biz onların üstüno qarışında dura bilməyəcəkləri bir ordu ilə qəlib onları oradan zərəl və alçağmış vəziyyətdə çıxardarlığ!

38. Süleyman dedi: "Ey əyənlar! Onlar müəti olaraq yanına gəlməmiş hansıınız onun təxtini mənə gətirə bilər?"

39. Cinlardan çox qüvvətli birisi dedi: "Şən yerindən qəflənməmiş mən onu səna gətirərəm. Mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm, etibarlıyam!"

40. Kitabdan xəbərə olan bir başqa kimə isə belə dedi: "Mən onu səna bir göz qırımından gətirərəm!"
Süleyman taxtı yanından hazır durmuş görən kimi dedi: “Bu, Rəbbimin lütfündəndir ki, moni sınağa çoxsin, gərsən xüzur edəcəyəm, yoxsa nankor olacağam! Kim xüzur ətə, ancaq öz xeyrinə xüzur etmiş olar, kim də nankor olsa, bilsin ki, həqiqətxan, Rəbbim onun xüzrənə məhtac deyildir, Səxəvətliidir!”

41. Süleyman dedi: “Onun taxtı tənnım maz hala salın, görək onu təniyacaq və ya tənəmayanlardan olacaq?”


43. Allahdan başqa təpiyində şeylər o qədimi tövhiddən yayındırılmışdır. Çünki o, kafir bir tayfadan idi.


45. Biz Şəmud tayfasına – Allaha ibadət edin deyə, qərdəşlərini Saleh və Tưlıq göndərdik. Onlar isə bir-birin...
ilə mübariza aparan iki fiqrə yo bölmən. 


48. Şhərda doqquz adam var idi ki, bunlar yer üzündə fiına-fəsad tərədər, xəxşi işlər gömrürdülər. 

49. Onlar dədilər: “Bir-birinizin yanında Allaha and üçün ki, gecə ona və ailəsinə başqın edib onları öldürəsək, sonra da onun xəxin qohumuna dəyəsəyik ki, biz onun ailəsinin öldürülüşünü görməmişik və biz, həqiqətən, dəzənə dəyirik”. 


52. Haqəçələrlər üzündən viran qalması evlori də budur. Haqiqətən, bunda bilən adamlar üçün ibrət vardır.
53. İman götürüb Allahdan qorxanlari isə xilas etdik.

54. Lutu da yada sal. Bir zaman o öz qovmunə demişdi: "Gözünüz gərə-ğərə murdar işmi görəcəksiniz?

55. Siz qadinları qoyub şahvətlə kilsərən yannamı gedəcəksiniz? Yox, siz cahl bir qovmsınız!

56. Qovmunun cavabı isə ancaq: "Lutun ailəsini qandənizdən çıxarın. Çünkü onlar tamız qalmaq istəyən adamlardır!"- demələri oldu.


58. Biz onların üstüne daşlardan yağış yağdırdıq. Qorxudulanların yağışı nə yaman imiş!

59. De: "Həmd olsun Allahə, salam olsun Onun seçdiyi qullarına! Allah yaxşıdır, yoxsa Ona əsrək qoşduqlarımız?"


61. Yeri məskən edən, arasıdan çaylar axıdan, üzərində möhkəm duran
dağlar yaradan və iki dənizin arasində manəo qoyan kəs. Heç Allahla yanaşı başqa bir məbəd məvar? Xeyr, onların əksəriyyəti bunu bilmirlər.

62. Darda qalan kimənə qalırdığı zaman ona cavab verən, səri sosusçu və sizi yer üzünün varisli çıxan kəs. Heç Allahla yanaşı başqa bir məbəd məvar? Siz necə də ax düşünürsünüz?

63. Qurunun və dənizin qaranlıqlarında səza doğru yol göstərən, küləkləri Öz marhaməti olduğunu yaşışdan qabaq müjdəçi kimi göndərən kəs. Heç Allahla yanaşı başqa bir məbəd məvar? Allah onların qoşduqları şərklərdən ucadır.

64. Məxluqati əvvələndən yaradan, sonra onu yenidən dərildən, səza göydən və yerdən ruzi verən kəs. Heç Allahla yanaşı başqa bir məbəd məvar?" De: "Əgər doğru deyirsinizsə, dəlininizi götürün."


66. Həm də onların elmi axıratı qəvərayib dərk edə bilmez. Üstəlik də onun barəsində şəkk-şəbəhə çıxənədirlər, həttə ona qarşı kor kimin baxaqlar". 
67. Kafirlər dədilər: "Məgər biz və atalarımızın torpə qarşığıdan sonra qəbirələrdən çıxardılacaq?"

68. Bu dənilmə həm bizə, həm də avvallar atalarımız vəd olunmuşdu. Bu, keçmişdəklərin uydurduğu qəsəbələrdən baxça bir şey dəyildir".

69. De: "Yer üzündə gəzb dolaşın və görün günahkarların aqibəti necə olmışdur".

70. Onlara göş kədərlənmə və qərduqları hıylələrdən ötrü də ürəyini sixma.

71. Onlar: "Əqar doğru deyirsinizə, bu vəd nə vaxt olacaq?" - deyirlər.

72. De: "Ola bilsin ki, toləsik istədiyiniz şeyin bir qismi, artıq sizə yaxınlılaşmışdır".

73. Həqiqətən, sonun Rəbbinin insanlara qarşı lütfkardır, lakin onların aksəriyyəti nəsükürdürər.

74. Şübhəsiz ki, sonun Rəbbinin onların qollarının gizli saxladıqlarını və onların aşkar etdiklərinə bilir.

75. Göyda və yerə elə bir gizli şey yoxdur ki, açıq-aydın Yəzida (Lövhiməhfüzda) olmasın.

76. Həqiqətən, bu Quran İsrail ədələrənmə ixtilafda oluvşları şəyələrin çıxunu anlatmaqdadır.
77. Haqiqtan, o, mominlarga do'qor yollarini qo'shmasini va bir mohamatmak.

78. Shubhasiz ki, sonin Rabbining onlarni aralarga O'z hokmoni veradik. O, Qudratlidir, Bilandir!


80. Sozszuz ki, sen no'ollaro haqqi e'stitdir o'laro, no da donub gendan karlalarga qag'ishi qatdir o'laro.

81. Sen korlarini du'zdiklariga azimgiqlidan do'qor yolla xirada bilmqosan.
Sen haqqi yonz musulman ikan ayalarimiza inananlara e'stitdir o'laro.

82. O so'z (Qiyamot) onlarni boshlarining ustunini aldigi zaman onlar uchun yerdan el va bir heyvan xiranda qiziki, onlarla damisib insanlarni ayalarimiza yoqinlikla inanmadiqlarini so'ylayot.

83. Hamin gun har ummatin ayalarimizi yalan sayanalarning bir deste toplayot. Sonra da onlar bir yerda mohosro suruklonlar.

84. Nohayot haqq-hesab yerina goldiklariz zaman Allah deyot: "Ayalarimi ba'sa du'smdiyiniz halda, onlari yalanmi saydimiz? Bo's siz no is gorurduz?"

85. Zulm etdiklariga goro o so'z onlarni haqlayacq va onlar da'misa bilmayacaklar.
86. Eğer onlar görmürlərəm ki, Biz geçən əbların həmin vaxt istiráhat etməsi üçün yaratmış, gündüzü isə işiqlə etmişik? Şübəsiz ki, buna əmanət adamlar üçün dəllər vardır.

87. Sur əfürüləşəyin gün Allahın istədiklərindən başqa, göylərdə və yerda olanlar dəhşət dəşək və hamısı Onun hüzuruna baş aşərək göləcekdir.

88. Son dağlara baxıb onları hərcətsiz durmuş güman edərsən, halbuki onlar bulud keçdiyin kimi keçib gedərlər. Bu, hər şeyi qaməl şəkildə edən Allahın işidir. Şübəsiz ki, O, nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

89. Hər kim xəssi əmələ gölsə, ona daha xəssisi (Cennat) verilər. Onlar o gün dəhşətli qorxu hissindən uzaq olərər.

90. Pəs əmələ gəlanlar isə üzüsto oda atılarər. Onlara deyilər: "Eğer siz ancaq etdiyiniz əmələrə göc cəzalandırılmır sinizmə?"


92. və Quran oxuyum!" Kim doğru yolda olsa, yalnız özü üçün doğru yolda olmuş olar. Haqq yoldan azana
iso belə de: "Mən ancaq xəbərdər edənlərdənəm!"

93. De: "Həmd olsun Allahə! O Öz dəlillərini sizə göstərəcək, siz də onları tanıacaqsınız. Rəbbin sizin etdiyiniz amellərdən xəbərsiz deyildir!"

2. Bu, açıq-aydın Kitabın ayılarıdır.

3. Biz sənə, iman gətirən insanlar üçün, Musa ilə Fironun ahvalatını olduğu kimi oxuyacaqıq.


5. Biz istədik ki, həmin yerə aciz qalanlara mərmərə gostərək, onları öndə gedənlər və varislər edək,

6. yer üzündə onlara hökmərəniq böş edək, Firona, Hamana və onların aşgərlərinə qorxub çəkindikləri şeyi gostərək.


10. Musanın anasının üzəyi boş qalmişdi (əvlad dərdindən başka hec bir şey haqda düşünürdü). Öyrə Biz, vədimdə inanılanlardan olsun deyə, onun qolbina səbər verməsaydık, az qala gördəyi işi açıq bildirəcəkdə.


17. **Musa** dedi: "Ey Rəbbim! Mənə nemət bəxş etdiyin üçün mən heç vaxt günahkarlara arxa olmayacağam!"


19. **Musa** ikisinin de düşəənini olan **misirlin** yaxalamaq istədikdə o dedi: "Ey Musa! Sən dünən birini vurub öldürdüyün kimi, mani de
öldürmekmi istəyirsin? Son yer üzündə ancaq bir zülmkar olmaq istəyirən. Son islah edənlərdən olmaq istəmirən“.

20. Şəhərin kənarından bir kişi qaça-qaca gəlib dədi: “Ey Musa! Zadəgranlar səni öldürmek barəsində məşğəl edirlər. Çıx get! İnan ki, mən sənin yaxşılığını istəyanlardənam!”


24. Musa onların yerinə qoyunlara su verdi, sonra da kölgəyə çəkiləb dədi: “Ey Rəbbim! Sənin mənə nazil edəcəyin xeyrə ehtiyacım var!”

25. Bir qədər sonra qızlardan biri utana-utana onun yanna gəlib dədi: “Atam bizim yerimizə qoyunları sulamağının haqqını ödməkdən

27. Şueyb dedi: “Səkkiz il mənə işləmək şərti əla qızlardan birini sənə qərəm vermək istəyirəm. Əgər sən bu müddətə on ilə çatdırırsan, bu, sənən tərəfindən bir lütf olur. Mən sənə azıyyət vermək istəmirəm. Allah qəysə mənim aməlisalehlərdən olduğumu görəcəksən”.


30. Musa oraya qəlib çatdıqda sağ tərəfindəki vadinən yaxınlaşğında olan məbərak yerəkə açıq tərəfdən ona nida gəldi: “Ey Musa! Aləmlərin Rəbbi olan Allah Mənəm!”


37. Musa dedi: “Rabbim Öz tarafından kimin doğru yolu gösteren râhîb gotirdiyini ve Axirât yurdunun kimâ nosib olacağını daha yâksi bilir. Şübhasız ki, zalimlər nicat tapmaqlar!”


39. Firon və onun aşgərləri yer üzəndə həqəqiz yere təkərbər göstərdilər və elə güman etdilər ki, hüzurumuzu qaytarılmayaçaqlar.

40. Biz də onu və onun aşgərlərini tutub dənizə atdıq. Bax gör zalımlərin aqıbatis necə oldu.

41. Biz onların oda çagıran râhîbərər etdik. Qiyamat günü onlarə kəmək edilməyəcəkdir.

42. Bu dünyada onları lonətə düşər etdik. Qiyamat günü isə onlar Allähin râhətindən qovulmuş kimsələrdən olacaqlar.

43. Biz avvalki nasirələri məhv etdikdən sonra Musaya insanlar üçün açqəydin dəللər, doğru yol göstəricisi və rəhəmat olaraq Kitab verdik ki, beləə, düşünün ibrat alısmalar.
44. Biz Musaya ömrini yerine yetirməyə təşəbbüs olaraq onların tərəfindən dəyildi. Ona buna şahid olanlardan da dəyildi.


46. Biz Musanı çağırğımız zaman da sən Turun (dağın) yanaqda dəyildi. Lakin səndən ovari özərlərinə xəbərdar edən peygəmbər gəlməmiş bir təyəfin xəbərdar edənən dəyə, Rəbbindən bir mərhəmat olaraq sənini peygəmbər gənərdik ki, bəlkə, düşünüb anlayalar.

47. Özərlərin etdikləri əməllərə görə onlar bir müsbət üz verdikdə: "Ey Rəbbimiz! Na üçün bize bir peygəmbər gənərmədən ki, biz da Sənini aylarına tabe olub mömkinlərdən olaq?"— dəmsəydilər, sənini peygəmbər gənərməzdik.

49. De: “Oğer doğru deyirsınızsa, Allah tarafından elbette bir Kitab getirin ki, bu ikisinden daha doğru yolda gösteren bir rabb olsun ve man da ona tabe olum!”

50. Oğer sana cavab verмесeler, bil ki, onlar nafslerinin isteklerine uymuşlar. Allahдан bir doğru yol göstericisi gelmeyince öz nafsinin istayına uyanandan daha çok azmış kim ola biler?! Şübhəsziz ki, Allah zalim adamları doğru yola yönəltmez.

51. Biz Sözü onlara çatdırdıq ki, düşünüb ibret alınsınlar.

52. Qurandan övvəl özlorına Kitab verdiiyimiz kəslər ona iman gətirirlər.


54. Şəbir etdiylərini göra onlara mükafatları ikiqat veriləcəkdir. Onlar pisliyi əxşələqlə dəf edir və özlorına verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərəlayırlar.


56. Şübhəsziz ki, sən istədiyini doğru yola yönələbələməzsen. Amma
Allah istediyini doğru yola yönlendir.
O, doğru yolda olanları daha yarıştırmır.


59. Sonun Rəbbim şəhərlərdən on mühüm olanına, özərin ayalərimizi oxuyan bir elçi göndərməmiş o şəhərləri mahv etmişdi. Biz yalnız əhalisi zələm olan şəhərləri mahv etdik.

60. Sizin verilən hör şey ancaq dünya həyatının keçəcə zəvq və onun hərəbəxəyiidir. Allah yanında olanlar isə daha xeyirlə və daha sərrəklidir. Magar bəşə düşmürsünüz?

61. Magar verdimiz gözəl bir vəda (Cənnətə) qovuşan kimso, dünya həyatının keçəcə zəvqünü bəşə etdiyimiz, sonra da qiymət günü Cənnəmə qətiriləcək kimso ilə eyni ola bilmər?
62. O gün Allah onları çağırıp deyecak: "İddia etdiyiniz arkadaşlarım haradadırlar?"


65. O gün Allah onları çağırıb: "Elçilərə ne cavab verdimiz?" - deyəcək.


67. Tövba edib iman gətirən və xəsi isələr gənən kimsəyə gəlince, ola bilsin ki, o, nicat taplanlardan olsun.


69. Sənin Rəbbin onların qəlbinin həm gizli saxlədilərini, həm də aşkar etdiklərini bilir.

71. De: "Bir deyin görək, əgar Allah gecəni üstünədə Qiyamətə qədər uzatsa, Allahdan başqa hansı məбуд sizə bir işə gətirə biler? Məgar siz eşitməriniz?"

72. De: "Bir deyin görək, əgar Allah gündüzü üstünədə qiyamətə qədər uzatsa, Allahdan başqa hansı məбуд digərdiyanız gecəni sizə gətirə biler? Məgar siz görmürsünüz?"

73. O, Öz mərəhmət ilə sizin üçün gecəni və gündüzü yaradıb ki, dincəlusinizi və Onun lütfündən ruzi axtarəsiniz. Bələka, şükür edəsiniz.

74. O gün Allah onları çağırıb: "İddiə etdiyiniz şərəklərinin hadadadırlarlar?"— deyəcəkdir.


76. Haqqatdan, Qarun Musa ilə həmtayfa idi. Amma onlara qarşı yamanlıq edirdi. Biz ona elə xəzinələr verməşdik ki, onların açarlarını daşımaq bir dəstə qüvvətli adama ağır gəlirdi. Qövəmü ona
dedi: "Öyunma! Həqiqətən, Allah oyunları sevmir.

77. Allahın sənsə verdiyi ilə Axирət yurdunda can at. Dünyadakı nəsibini də unutma. Allah sənsə xəstəlik etdiyi kimi, sən də başqalarına xəstəlik et. Yer üzündə fitnə-fəsad törətməyə çalışma. Şübhəsiz ki, Allah fitnə-fəsad tərəddənləri sevmir".


79. Qarun öz zinəti içinde xalqının qarşısına çıxdı. Dünya əhəmətini arzulayanlar dedilər: "Kaş ki, Qaruna verilənin bənzərini bəzi də veriləydi! Həqiqətən, o, böyük qismət sahibidir".

80. Elm verilmiş kəsərlə isə dedilər: "Vay hallımda! İman ətərib xəstə əməl işlədan kimi üçün Allahın mükafatı daha xeyirlidir. Buna isə yalnız səbəb edənlar nail olarlar".

82. Dünüanın onun yerinde olmayı arzulayanlar ertosu gün deyirdiler: “Ah, demek Allah Öz qullarından istediği kos untuk ruzini artırandı, azaldar da. Ögö Allah bize lütuf etməşəydi, bizi da yera batırdı. Ah, demek kafırlər nicə tapmıyaçaqlarımış!”


84. Kim Qiymat gününün yaxşı emal götərsə, ona bundan daha yaxşısi verilər. Kim da pis emal götərsə, pis iş göranlərə ancaq etdikləriəxəllərin cəzası verilər.

85. Quranı sonə nazil edib vacib buyuran Allah qayıdaçağın yera (Məkkə, yaxud Axırət yurduna) sonu müxtəq qaytaracaqdur. De: “Rabbim kimin hadayət götərdiyini və kimin açıq-aydın azənliq içində olduğuunu yaxşı bilir”.

86. Son bu Kitabın sonə nazil olacağına üməd etmirən. Bu ancaq Rabbindən bir mərhamətdir. Odur ki, heç vaxt kafırlərə arxa olma!

87. Allahın ayələri sonə nazil edildikdən sonra můgəyet ol ki, onlar sən bu ayələrdən döndərməsinlər. Son Rabbinə davat et və müşərklərdən olma!
al-İnkabut
(«Hörümçəg») surəsi

Marhamatlı və Rahmli
Allahın adı illə!


2. İnşənlar ela güman edirlər ki, təkəl: “İman gətirdik!”— demələri ilə onlardan el çəkiləcək və onlar imtahan edilməyəcəklər?


7. İman gətirənək xarəş eməl işləstən, abbatə ki, təqsirələrindən keçərik və onları etdikləri məhlərdən daha üstün olam əlavə müəfatlandırıləq.

8. Biz insana valideynləri ilə gözəl davranmağı buyurduq. Əgər
onlar bilmədiyin bir şeyi Mənə şərək qoşmağı üçün xani mağbur etsələr, onlara güzəşə getma. Dövüşünüz Mənə olacaq, Mən də bütün etdikləriniz barədə səzə xəbər verəcəyəm.

9. İman gatirib xəsər işlər gərinləri əməlisələhər qovuşduracağınıq.


11. Allah iman gatirənləri də, münəfiqləri də əşkar edəcəkdir.


15. Biz onu və gamıda olanları xilas edib bu möcüzə ilə aləmlərə ibrət dərəsi verdik.

16. İbrahimı do xatırla! Bir zaman o öz qövmünə demişdi: “Allaha ibadət edin və Ondan qorxun! Heç bilirsiniz bu sizin üçün nə qoşor xeyrliydər?!”


20. De: “Yer üzünü gəzib dolaşın və Allahın məşluqəti ilk dəfə nəcə
29. al-Ənkabut

yaratdırığını baxın. Sonra Allah ölutləri dirildəcəkdir. Allah hər şeyə qadirdir.


22. Siz nə yerda, nə də göyə 
**Ondan gizlənib** yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Allahdan başqa sizin nə bir himayədərəksiniz, nə də bir yardımınınız olacaq”.


30. Lut dedi: "Ey Rabbim! Fitna-fəsəd tərədən qövəmən əleyhinə mənə kömək et!"

31. Elçilərimiz İbrahimə məjda gətirdikləri zaman dedilər: "Biz bu şəhərin sakinlərinin məhəfə edəcəyik. Haqiqatən, orann sakinləri zəhləmdərən"


34. Biz günah amillər tördəklərinə göra bu şəhərin sakinlərinin üstüne göydan bir azab endirəcəyik”.

35. Haqiqətən, Biz düşündən adamlar üçün o şəhərdən açıq-aydın bir sləmet saxlädiq.

36. Mədənən şəhənən də qarədəkləri Şüeybi göndərdik. O dədi: "Ey qoşqum! Allaha ibadət edin, Axirət günərini ümid bəsəyin və yer üzündə fasad yayaraq pis işlər görəyin”.

37. Onlar isə onu yalançı saydırlar. Buna göra də onları qorxməcə səsli bir zalzələ yaxaladı və onlar öz evlərində üzüqən və düşə qaldılar.


40. Biz her birini öz günahına göre yaxaladıq. Onlardan kimisinin üstüne qasırğa ilə birə daşlar gönderdik, kimisinin qorxunc sos yaxaladı, kimisinin yera batırdık, kimisinin de suva qarq etdik. Allah onlara zülüm etmirdi, onlar ancaq əməlləri ilə özləri özlərini zülüm edirdilər.

41. Allahdan başqasını özlerine dost tutanların aqvətə özünə yuva qurmuş hörümçəyin məsələnə bənzəyir. Yuvaların ən zərif də, ələbətə ki, hörümçək yuvasıdır. Kaş ki, biləydiilər!

42. Şübhə xəzdur ki, Allah onların Onu qoyub nəya yalvarib sitayiş etdiklərinin biril. O, Qüdrotdir, Mündrikdir.

43. Biz insanlar üçün belə məsələlər çəkirik. Onları isə ancaq həqiqəti dərən edən adamlar anlayarlar.

44. Allah göyərər və yeri gerçək olaraq yaratmışdır. Həqiqətən, bunda məminkər üçün bir əhraq vardır.


46. İçərələrindən zülüm edənər əstisna olmaqla Kitab olhə ilə o qəzəl tərəfdə mübahisa edin və deyn: "Biz həm
özümüzcə nazil olana, hom de sizo nazil olana iman gatirdik. Bizim de məbudumuz, sizin de məbudunuz birdir. Biz yalanız Ona itaat edirik”.


49. Əksinə, bu Qurən elm verilmiş kəslərin köksərində olan açıq-aydın ayələrdir. Bizim ayələrimizi ancaq zalımlər inkar edirlər.


51. Onlara oxunan Kitabə sənə nazil etməyimiz onlar üçün kifayət deyilməz. Həqiqətən, bunda iman gətirən adamlar üçün mərhəmat və əbrət vardır.

53. Onlar səndən əzabın ən gələcəsinini istəyirlər. Öğər artıq müəyyən etdiyimiz bir vaxt olmasaydı, əzab onlara gələrdi. O əzab onlara qəflətən, özləri də həlli etmədən gələcəkdir.

54. Onlar səndən əzabın ən gələcəsinini istəyirlər. Şübhəsiz ki, Cahənnəm kəsfirləri biri üçün dəşəyəcəkdir.

55. O gün əzab onları başların üstündən və ayaqlarınından altından əhata edəcəkdir. Allah deyəcəkdir: “Etdiyiniz əməllərin cəzasını dəmd!”

56. Ey məmməd qullarım! Şübhəsiz ki, Mənim bu yerim genişdir. Elə isə yalnız Mənə ibadət edin.


58. İman götirib saleh işlər göstərənlor ağacını altından çaylar axan Cahənnədəki otaqlarda yerləşdirəcəyik. Onlar əbədi olaraq orada qalacaqlar. Yaxşı omal sahiblərinin müəafəti necə də gözlərdir!

59. O kəslər ki, sabirli olmuş və yalnız öz Rəbbinin rəvəddətə etmişlər.

61. Ögər onlordan: "Göyərlər və yeri yaradan, günüşi və aytı ram edən kimdir?"— deyə sərəssən, onlar mütəlx: "Allahdur!"— deyəcəkələr. Onlar necə də həq qdan döndərilirlər!


64. Bu dünya həyatı oyclanca və oyunadan başqa bir şey deyildir. Axırət yurdu ise oəsən həyatdır. Kas ki, biiyədilər!


67. Magar onlar, ətraflardakı insanlar yaxaləndiqləri halda, Məkkəni onlar üçün müəddəs, təhlükəsiz bir yer etdiyimizi görərlərmi? Onlar batila
inanıb Allahın nemətini inkarni edirlər?

68. Allaha qarşı yalan uydurən və yaxud özünə haqq gəldikdə onu yalan sayan kəsənən daha zalim kim ola bilər? Cəhənnəmdə kafırlər üçün yer mi yoxdur?

69. Uğrumuzda cihad edənləri mütləq Öz yolumuza yönəldəcəyik. Şübhəsiz ki, Allah saləh aməl sahibləriylədir.
ar-Rum
(«Rumlular») surəsi

Marhamatlı ve Rəhmli
Allahın adı ilə!

1. Əlif. Ləm. Mim.
2. Rumlular məğlub edildiylər;
3. ən aşağı və ya ən yaxın bir yerda. Lakin onlar öz məğlubiyyətlərindən sonra qələbə calacaqlar;
4. bir neçə il ərzində, Əvvəl də, sonra da hökm Allahındır. O gün möminlər sevinəcəklər;
7. Onlar dünya hayatının görünən tarəfini bilir, axırdən isə büsbütün qafıldırlar.
8. Magar onlar özlüyündə fikirloşmırlar ki, Allah göyləri, yeri və onların arəsindələri ancaq bir gerçeklik kimi və müəyyən müddətə qədər yaratmışdır? Lakin, insanların çoxu Rabbi ilə qarsılaşacağımı inkar edir.
torpağı şumlayır, yer üzünü
bunlardan daha çok abadlaşdırırlar.
Elçiləri onlara açıq-aydın məczələr
gətirirdilər. Onlara Allah züləm
etmirə. Onlar özərə özərinə zülm
etmişdirəli.

10. Sonra isə Allahin ayələrinin yalan
sayib onlara lağlağı etməkə pislik
göstərənlərin nasibi lap yaman oldu.

11. Allah məxluqати avvalərə heçdan
yaradır, öldürdükdən sonra onu
yenidən dərilişər. Bundan sonra isə siz
Ona qaytarılıacağınız.

12. O Saatin (Qiyamətın) gələcəyi gün
günahtəkarlar ümidlərinini itirəcəklər.

13. Allaha qəsəbələri şərəklərinən onlar
üçün şafəoctər olmayacaq. Şərəəkləri
onlara inkar edəcəklər.

14. Mahz o Saatin (Qiyamətin) gələcəyi
gün məmənilərə kəfirələ ayrılaqalar.

15. İman gətirib yaxşı işlər görenlərə
gelinə ise, onlar Cennət
bağçalarında şadlıq içində olacaqalar.

16. Kəfər oflu ayələrimizi və
axirətə qovuşacaqlarımız yalan
sayanlar işə azaba gırıfər
ədiəcəklər.

17. Odur ki, siz axşama çatanda və
sahərə çıxanda Allahn şərəfinə çoxlu
tərif söyləyin.

18. Göylərdə və yerə həmd Ona
məxəxəsədur. Axşam çagında da,
günotaya yetişəndə də Onun şarafına tərəflər dəyin!


22. Göylərin və yerin yaradılışı, dilləriniz və rənglərinizin müxtəlifliyi də Onun dəlləllərinə dərindir. Həqiqətən, bunda bilənlər üçün ibratamız dəllərlər vardır!


24. Həm qorxu, həm də ümid vermak üçün ildirim səzə göstərməsi, göyən su endərib yeri ölümündən sonra onunla dərildirməsi də Onun dəlləllərinə dərindir. Həqiqətən, bunda başa düşən adamlar üçün ibratamız dəllərlər vardır.


31. Tövbe edərək Ona üz tutun, Ondan qorxun, namaz qılın və şərək qoşanlardan olmayın!


33. İnşanların başına bir bala gəldiyi zaman Rəbbiü öz tutub Ona yalvarırlar. Sonra O, Özündən onlara bir mərhamət dəddərən kimi, onlardan bir dəstə Rəbbiü şərək qoşur.

34. Bu ona görədir ki, Bizim onlara verdiyimiz nemətlərə nankorluq etsinlər. Hatalik aylın! Tezlikdə biləcəkhsiniz.

35. Məgər Biz onlara müşərif olmalarnı söyləyen bir delil göndərməmişik?

36. İnşanlara mərhamət göstərdikdə ona sevinərən. Öz ölləri ilə etdikləri günahlara görə onlara bir bala üz verdikdə isə dərhal ümidlərini üzərərən.

37. Məgər onlar görmürərəm ki, Allah istədiyinin ruzisini bol edir, istədiyininə kənə azaldır? Haqiqətən, bunda iman gətirən adamlar üçün ibrətler vardır.

38. Qoşum-qərbəyə, yoxsula və müsənifə onlara qatacaq halqım ver! Allahım Üzünü dilayənlar (ixlaslı olanlar) üçün bu daha xeyirlidir.
Ügur qazananlar da elə məhəz onlardır.

39. İnsanların var-dövləti sayəsində artırmaq məqsədilə səlamlə verdiyiniz mal Allah yanında artmaz. Allahın Üzünü diləyərək (ixlasla) verdiyiniz zəkəta gəlinca, bilin ki, bunu edənlar mallarının barəkatını qat-qat artırınlərdir.


41. İnsanların öz əlləri ilə etdiyi əməllərinin nəticəsi olaraq quruda və dənizdə fəsəd törəyir ki, Allah onlara, etdiklərinin bir qismını dəddərsin. Bələkə, onlar haqqa qayidalara. 

42. De: “Yer üzünü gazib dolaşın və əvvəlkərin aqibətinin necə olduğunu baxın. Onların çoxu Allahə şərək qəşidən idi”. 

43. Qarşısılənməz gün Allah tərəfindən göndərilmişən əvvəl üzünü gerçək dino tərəf tut! O gün onlar iki dəstə dən tərəf tut. 

44. Kim küfr edərsa, küfrü öz aleyhinə olər. Yaxşı iş görənlər ise özərinə üçün Cannətdə yer hazırlamış olərər.
30. ar-Rum

45. Bu ona görədir ki, Allah iman gətirib yaxşı işlər gəranlara Özlü lütfrindən müəaffət versin. Şübhəsiz ki, O, kəfirləri qeyrəm.

46. Sizə Öz mərəmətindən dəddirsnin, amri ilə gəmilər ńəzədən, Onun lütfrinin arayəsiniz və səzə verdiyi nəmatlərə sükür edəsiniz dəyə külləkləri müjdəçi gənərməsi də Onun dalillərinəndir.


49. Halbuki o yaxış onların üzərinə yağdırumazdan avval ümidəsiz idiləni,

50. Sən Allahın mərəmətinini izlərinə bax ki, yeri öldükdən sonra nəcə dəriləridir. Şübhəsiz ki, O, ölürləri de mütləq dərildəcəkdər. O, hər şeyə qədirdir.

51. Oğor Biz bir külək gənərsək və onlar akını saralıım gərsələr, bundan
sonra mütəqq nankorluq etməyə başlayarlar.

52. Şübəsiz ki, sən nə ölülərə haqqı, nə də üz çevirib gedən karlara çağırışı eştirdi bilərsən.


55. O Saatn (Qiyamətın) qaldıyi gün günahkarlar dünvada birə saatdan arıq qalmadıqlərənən and içəəclər. Onlar dünvada da haqdan bələ üz döndərirdilər.


57. Həmin gün zalımlərə bəhənələri fayda verməyəcək və onlardan təvbə etmələri tələb olunmayacaqdır.

59. Allah *haqqı* bilmeyənərin qalbini belə məhərüləyir.

60. Şən səbirli ol! Haqqatdan də, Allahın vədi haqdur. Qoy *axirət* yəqinlikdə inanmayanlar səni qeyri-ciddi olmağa — *dindən dönməyə səvq* etməsinlər.
Loğman surəsi

Marhumətlı və Rahməli
Allahın adı ələ!

2. Bu, hikmətlı Kitabın əyalərləridir.
3. Xeyirxah amel sahiblərinə doğru yol göstəricisi və rəhəmtətdir.
4. O küslərə ki, namaz qilir, zəkət verir və axırına qətiyyətdə inanırlar.
5. Onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadırlar. Məhər onlar nicat tapanlardır.
6. İnsanlar arasında elələri də var ki, heç bir biliyi olmadan bəşqalarım Allah yolundan sapdırməq və Allahın əyalərinə lağa qoymaq üçün bəş-bəş sözələri satın alırlar. Məhər onları alçaldıcı bərəzəbəzə gözələr.
7. Əyalərimiz onlara oxündüğu zaman sənki onları eşitməmiş, qulaqlarında təxəc varmiş kimi təkəbərlər üzə çevrər. Sən belələrini ağırlı-acılı bərəzəbəzə müjdələr.
8. İman götərib yaxşı işlər görənlər üçün Nəim başları hazırlanmışdır.
31. Loğman


15. Ögər onlar bilmədiyin bir şeyi Mənə şərək qoşmaq üçün sani macbūr etməyə cahd göstərsələr, onlara güzəsta getma! Dünyada onlarla gözal davran. Mənə üz tutanların
31. Logman
dolun ilə get! Sonra isə dövüşünüz
Mənə olacaq, Mən da na etdikləriniz
baraqda sizə xəbər verəcəyəm.

16. Logman dedi: "Oğlum! Gördüyün ish
bir xarabalənən dənəsi qarşılığımda olsa da,
bir qayanan içində, yaxud göylərdə
və ya yerin dibində olsa da, Allah
onu aşkar edər. Həqiqətən, Allah
Latifdir, Xobərdardır.

17. Oğlum! Namaz qil, yaxşı işlər
görməyi amr et, pis işləri qadağan
ela. Başına gələn çatinliklərə səbir
et. Həqiqətən, bu, azm tala edən
əməllərdəndir.

18. İnsanlardan tokəblərə üz çevirəm,
yer üzündə özünü darta-darta goziş
dolanma. Həqiqətən, Allah heç bir
özündən razı, özünü öyünü sevər.

19. Yerişində haddi gözə, dansında
səsəni alçal. Çünkə ən çirkin səs
uzunqulaq səsidir".

20. Məşə Allahın göylərdə və yerədə
olanları səzə ram etdiyini, Özünün
aşkar və gizli nəmətlərinə səzə
bol-bol verdiyini gömürsünüzümə?
İnsanlar arasında eləsi də vardır ki,
heç bir biliyir, doğru yol göstərən və
nur sazan bir kitə olmadan Allah
barəsində mübahisə edir.

21. Onlara: "Allahın nazil etdiyini itaat
edin!"—deyildikdə, onlar: "Yox!
Biz ocdadımızın getdiyi yolu tutub
gedəcəyik!"—deyər. Əgar şeytan
31. Logman

onları Çähannem odunun şababına doğru sürüklayırsa, onda neça olsun?


24. Biz onlara dünyada olan nemətlərdən az bir müddət istifadə etməyə imkan verəcək, sonra də onları ağır bir azaba qatlasına məcbur edəcəyik.


27. Ögər yer üzündəki bütün ağacılar qələm olsaydı, dənizdə mürəkkəb olub ardından ona yeddə dənizdə qatılşaydı, yəni də Allahın Sözləri qurtarmazdı. Həqiqətən, Allah Qüdrətlidir, Müdrikidir.

29. Məqsəd Allahin günəsi gündüzə, gündüzə do gecəya qatdıqının, müəyyən olmuş vəxət vaxtədək hərəkət edən günəsi və ayt qoyduğu qəsnələrə ram etdiyinini, üstəlik Allahin, nə etdiklərinizdən xəbərdər oldudunu görərsənmi?


1. Əlif. Lam. Mim.

2. Şübhə yoxdur ki, bu Kitabın aləmlərin Rəbbi olan Allah nazil etmişdir.


5. O, göydən yerdə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra da bu işlər sizin saydığınız illərdən min ilə borabər olan bir gündə Ona doğru yüksəlir.

6. Qeybi və aşkarı Bilən, Qüdrətli və Rəhəmli olan Odur.

7. Hansı ki, yaratdığı hər şeyi gözlə bişimdə yaratmış, insani ilk olaraq palçğıdan xalq etmiş,
8. sonra onun nəslini bir damla dəyərsiz sudan əmələ gətirmiş,
9. sonra onu düzaldıb müəyyən şəklo salmış və ona Öz ruhundan üfürmus, siza qulaqlar, gözərlər və ürək vermişdir. Siz necə də az şükur edirsiniz!
11. De: “Sıza müvəkkil olan ölüm məşəyi camınız alacaq, sonra da Rəbbinizə qaytarılacaqsınız!”
14. Bu gününüzə qarşılaşacağınızı unutduğunuzu görə dənəzər azabi! Doğrusu, Biz də sizi unutduq. Ettiyanız aməllərə görə dənəzərədə azabi!
15. Ayələrimizə ancaq o əsərər iman gətirirlər ki, ayələrimiz onlara
xatırlanarkan takıbbur gösterilmədən sədəyə qapanır, Rəbbinə həmd-səna ilə tərəflər dəyirlər.

16. Onlar gecə namazı və masa və böyük qızıl üzün böyürərlərini yataqdan qaldırır, qorxu və ümid içinde öz Rəbbinə yalvarır və onlarə verdiyimiz ruzilərdən Allah yolunda xərcəyərlər.

17. Etdikləri aməllərin müəfaəti kimi onlar üçün gözərlərinə sevine gətirəcək nələr saxlandığı heç kəs bilmir.

18. Məxəl mömisión faşıq eynidir mi?
Onlar cyəni ola bilməzler!

19. İman gətirib aməlisələh olanları etdikləri aməlləre görə Məvə bağlarında şəbədi ziyafət gözləyir.


21. Ön böyük azabdan avval Biz onlara mütləq kiçik azabdan - diqənə azəbından dəddərəcaq ki, bəlkə dərəqə dəqədən qaytsınlar.

22. Rəbbinin ayələri yadma salındığdan sonra onlardan üz döndənən kəsən daha zalım kim ola biler? Şübəsiz ki, Biz günahkarlardan intiqtam alacaq.

24. Səbər etdiklərinə və ayələrinəmə yaqinliklə inanıdlarına görə Biz smərəmlə onlardan doğru yolu gösterən rəhbərlər tayin etmişdik.

25. Həqiqətən, sənin Rəbbinin ixtilafda olduqları məsələlər barəsində Qiyamət günü onların arasında hökm verəcəkdir.


27. Məgər onlar quru yera su axıldə onunla həm heyvanlarının, həm də özərinin yedikləri nemətər yetişdirənəyimizi görmürər? Hala də bunu görmürər?


29. De: "Hökm günü kəşirlərə imanları fayda verməyəcək və onlara möhlət de verilməyəcəkdir".

33. al-Əhzab

(«Müttəfəqlər») surosi

Marhumətlı və Rəhmlə
Allahın adı ła!


2. Rəbbindən sənə vəhəm olunma tabe ol! Haqiqətən, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

3. Allahə təvəkkül et! Allahın Qoruyan olmasi sənə bəsdir.


6. Peygəmbər məminlərə onların özərindən daha yaxındır. Zəvəcləri isə məminlərin analarındır. Qohumlar


8. Belə etmişik ki, Allah doğru danışanlardan doğrucluluqları barada soruşsun və kəfirin üçün isə ağırlı- acılı bir azab hazırlaman.


10. O zaman onlar sizin həm yuxarı, həm de aşağı tərəfinizdən üstünə gəlmədilər. O vaxt qorxudan gözlər barəsimiş, ürəklər xirtəyə çatmış və sız de Allah barəsində zənnə-güməna qapılınmışdır.

11. Orada məmənlər intahana çəkilmiş və güclü sarsıntrıya məruz qalımdılər.

13. Onlardan bir döşte demişdi:

14. Ögər Madəsinin har tərəfindən üstlərinə həcüm edilsəydi, sonra da onlardan fitnə törətmək (imandan dönmək) tələb olunşaydi, onu mütələf edər və cüzə şey istisna olmaqla bunda longımazdilar.


16. De: “Ögər ölməkən və ya öldürüləməkən qəzərməsinə, bu qəçməq qətiyyən səzə xeyir gətirərək, Belə olduğu təqdirədə siz ancaq əxəliniz qatana qədər çox az bir müddət ərzində gün-güzərən görəcəksiniz”.


23. Məmmərlərin içərisində Allahə etdikləri edə sadiq qalan kişilər vardır. Onlardan kimisi ahdini yerinə
yetirib şahid olmuş, kimisi da şahid olmasının gözləyir. Onlar əhələrini olsa dəyişdirməyənlər.


27. Allah sizi onların yerlərinə, yurdlarına və mallarına, üstəlik də ayağımız daymayən bir yerə varis etdi. Allah hər şeyə qədirdir.


29. Yox, əgər Allah, Onun Elçisi və Axırot yurduunu istəyirsinizsə, bilin ki, Allah aranızdan yaxşı işlər görənər üçün böyük bir mükafat hazırlamışdır".


32. Ey Peyğembarin zövqalar! Siz hər hansı bir qadin kimi deyilsiniz. Əger Allahdan qorxursunuzsa, yad kişilərə nazlana-nazlana dənışməyin, yoxsa qalbinda xəstəlik olan təməh düşər. Şəriətə müsəsaf qaydada dənışın.


34. Evlarınızda oxunan Allahın ayoqlarını və hikəməti yada sahn. Haqiqatın, Allah Lutfkardır, hər şeydən Xəbərdardır.

35. Haqiqatın, müsəlman kişilər və müsəlman qadinlar, mömin kişilər və mömin qadinlar, müti kişilər və müti qadinlar, doğru dənışən kişilər və doğru dənışən qadinlar, sobirli kişilər və sobirli qadinlar, Allahə baş aynə kişilər və baş aynə qadinlar, sədəqa verən kişilər və sədəqa verən
qadinlar, oruc tutan kişiler ve oruc tutan qadinlar, ismatlarını qoruyan kişiler ve ismatlarını qoruyan qadinlar, Allahı çok zikr eden kişiler ve qadinlar için Allah bağışlanma ve büyük mukafat hazırlanmıştır.


41. Ey iman gətirənlar!
Allahi çox yada salın!

42. Şəxər-axşam Onun şənində tərəflər deyin!


44. Möminlərin Ona qovuşacaqları gün xeyir-duaları “salam” olacaqdır.
Allah onlara olduqça gəxəl mükafat hazırləmişdir.

45. Ey Peygamber! Həqiqətən, Biz sənə şahid, müjdəçi və xəbərdər edən olaraq göndərdik.

46. Sən həm də Allahın izni ilə Ona tərəf çağırın və nur saçan bir əcript kimi göndərdik.

47. Möminləra müjdə ver ki, onlara Allah tərəfindən böyük bir lütf nəsib olacaqdır.

Onların əziyyətlərinə fikir verma və Allaha təvəkkül et. Allahın Qoruyan olmasi kifayətdir.


54. Sizin bir şeyi aşka çıxaranızdan və ya gizli saxlanırsanız asılı olmayaraq, başa düşün ki, Allah hər şeyi bilir.

55. Qadinlara ataları, oğulları, qardaşları, qardaşlarının oğulları, bəxərinin oğulları, öz məşələli qadinları, sahib olduqları kölə və cariyələrini...
yanında hıcab geyimədərində heç bir günah yoxdur. Ey qadınlar, Allahdan qorxun! Şübhə siz ki, Allah hər şeyə şahiddir.


57. Şübhə yoxdur ki, Allah və Onun Elçisini icidənliyə Allah hom bu dünyada, hom də Axırda əmənməmiş və onlara алçıldıcı bir özəb hazırlanmışdır.

58. Mömənkişiləri və mömən qadınları etmədikləri bir işdən örtüb günahlandıranlar, sözszüz ki, öz əzərilərinə bəhnələn bərabər açıq-açdıq bir günah götəmişdər.


60. Ögər münkəfişlər (ikiyüzlər), qəbli xəstə olanlar və şəhərdə qarayaxma şayielər yayanlar öz yarağız smallərinə sön qoymasalar, sənə onlara qarşı çıxmaga çağırən. Sonra onlar orada artıq səninlə ancaq qısa bir müddət ərzində qənosuluq edər və


64. Həqiqətən, Allah kafirləri lənətənmiş və onlar üçün xəndər-xəyan Od hazırlanmışdır.

65. Onlar orada ebdidi qalaçaq, özlorino nə bir himayəsi, nə də bir yardımçı tapa bilməyəcəklər.

66. Üzləri odda o yan-bu yana döndəriləcəyi gün onlar deyəcəklər: “Kaş biz Allaha ibadət edədik, Onun Elcisənə itəxtkar olaydıql!”


68. Ey Rabbimiz! Onları əziyyətə sal və onları müdhiş bir lənətə maruz qoy!”

69. Ey iman gətirənlər! Musəni incidən şəxsələrə oxşəməyin. Allah onu onların dediklərindən təmizə çıxardı.
33. al-İhzâb

O, Allahın yaninda çox ehtiram edilən şaxsdir.

70. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz danışın ki,


73. Bu amanət insana ona görə verildi ki, Allah münəfiq kişilərini və münəfiq qadınlarını, müşrik kişiləri və müşrik qadınları çözənərən, məmin kişilərin və məmin qadınların tövbələrini qəbul etsin. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.
Səba surəsi

Marhamətli və Rahmli
Allahun adi əla!

1. Göylərdəkəlin və yerdəkəlinin
hamısının sahibi olan Allahə
hamd olsun! Axırdə də hamd
Onə məxsusdur. O, Mədərikdər,
Xəberdardır.

2. O, yere girən də, oradan
çıxanı də, göydən düşən də, oraya
qalxanı də bilir. O, Rahməlidir,
Bağıslayandır.

3. Kafirlər: “O Saat (Qiyamət günü)
bizo gəlməyəcəkdir!” — dedilər.
De: “Xeyr, qeybi bilən Rabbimə
and olsun ki, o, mütləq sizi
həqçıləyəcəkdır. Göylərdə və yerda
zarət qədər olan bir şey də Ondan
gizli qalmaz. Bundan daha kiçik və
dağa böyük elə bir şey yoxdur ki,
adəq-aydin Yazıda olmasın”.

4. Bunlar ona görədir ki, Allah
iman qatirib xəşt isələr görenləri
müqafatlandırır. Mühd onlar üçün
bəğışlanma və bollaça rüz vərdir.

5. Ayalərimizi qüvvədən salmağa cahd
göstərənləri ise qən pis, ağrılıq-əcəh
əzəb gözləyir.

6. Elm verilmiş insanlar Rəbbindən
sənə nazil edilənin həqq olduğunu,
onun Qüdrətli, Tərifəlayiq Allahın
yolunu göstərdiyini görərlər.
7. Kafirlar dediler: “Çürüyüb parça-parça olduğu sonra yenidən yaradılacağınızı xəbar verən bir kəsini sizə göstərəkmi?

8. Öcəba, o, Allahın aleyhinə yalanını quraşdırdıq, balkı onda divanəlik var?” Xeyr! Axirətə inanmayanlar azaba düşər olacaq, dərin bir azəmuq içində qalacaqlar.


kim ki, Süleymana itaat etmayib amirimizdan çıxirdısa, onu Cəhənnəm oduna düşar edirdik.


14. Süleymanın ölümünü hökm verdiyimiz zaman onun öldüyünü cınçar ancaq onun asasını yeyən bir ağac qurdu göstərdi. Süleyman yera yıxıldığda cınçar bəlli oldu ki, agar onlar qeybi biləxədilər, alçaldıçı şəxəb mərüz qalmazdılar.


17. Nankorlularına görə onları belə cəzalandırırdıq. Məgər biz nankordan başqasını cəzalandıranqəm? 

18. Saba qəbiləsi ilə bərəkət verdiyimiz memləkətlər arasında aydın görən bir-birinə xəzin şəhərlər salmış,
34. Saba

orada gediş-gəliş yaratmışdıq.
“Oralarda gecələr və gündüzlər
arxayın gəzib dolaşın!” — demişdik.

19. Onlar isə: “Ey Rəbbimiz!
Sadələrində dayanacağımız
şəhərlər arasındakı məsafəni
uzəq et!” — dedilər və öz-özlərinə
zülm etdilər. Biz onları əfsanələrə
çəvririb dələ-dişə saldıq, özlərini də
dərmədəyən etdik. Həqiqətən, səbirlə
olan və şükur edən hər kəs bundan
ibrat alar.

20. Iblisin onlar arasındakı ehtimalı
doğru çıxdı. Bir dəsto mömündan
baxça, qalanları ona təbe oldular.

21. Halbuki o, bu insanlar üzərində
ixtiyar sahibi deyildi. Biz ancaq
axirətə inananla ona şəkk götən
kimələrə aytırıd etmək üçün şəytana
bəla bir fursat verdik. Sanın Rəbbin
hər şeyi müəhafize edirdi.

22. De: “Allahdan baxça məbəd
saydiqlərinizi çağırın”. Onlar
na göyllərdə, na de yerda zərər
godar olan bir şeyə de sahib
deyillər. Onların göylərini və yerin
yaratılışında həc bir şərəkliyi yoxdur
və onlardan Allaha yardımçı olaman da
yoxdur.

23. Onun qarşısinə, izin verdiyi
kəsərləndə baxça, həc kimin şəfəasi
fayda vermez. Nahayat, malaklərin
gəlbəndən qərxu keçib getdikdə
onlar: “Rəbbiniz əvəz etdiyiniz?”—
deya soruşur, digərləri isə: “Haqqi
buyurdu! O, Ucadir, Böyükdir!”—
deya cavab verərlər.

24. De: “Göyərdən və yerən səza rəzi
verən kimdir?” De: “Allahdir! Elə
isə biz və ya siz—ikimizdən biri
ya doğru yolda, ya da açıq-aydın
azğınlıq içindədir”.

25. De: “Siz bizim etdiyiniz günahlara
göra sorgu-sual edilməyəcəksiniz,
biz də sizin etdiyinizinə göra sorgu-
sual edilməyəcəyik”.

26. De: “Rəbbimiz hamımızı bir araya
cağızşdırıb sonra da aramızda
adətli hökm vəsəyəkdir. O, en
adətli Hakimdir, Biləndir”.

27. De: “Ona qoyduğunuz şərəkləri bir
mono göstərən. Xeyr! O, Qüdrətli,
Müdrək Allahdir!”

28. Biz sən bir bütün insanlara müjdə verən
ve xəbərdarlıq edən bir peygəmbər
kimi göndərdik. Lakin insanların
çoxu bunu bilmir.

29. Onlar: “Əgər doğru deyirsinizsa,
bu vəd nə xəstə olacaq?”—
deyirlər.

30. De: “Sizə vəd edilmiş bir gün vardır
ki, siz onu nə birə saat belə yubada,
ə də tezlayışdırə bilərsiniz”.

31. Kafirələr dedilər: “Biz nə bu Qurana,
ə də bundan əvvəlkilərə əsələ
inanmayacaqlıq!" Kaş sən o zalumları öz Rəbbinin hüzurunda saxlanılıb bir-birini söz qaytarıqları anda göraydın. Zəiflər, öz şəxsiyyətləri haqda yüksək rəydə olanlara deyəcəklər: "Əgər siz olmasaydıniz, biz iman gətirərdik".

32. Özərə haqda yüksək rəydə olanlar da zəiflərə belə deyərərlər: "Sizin doğru yol göstəricisi gəldikdən sonra səz ondan bizmi yaranırdıq? Xeyr, siz özünüz günahkar idiniz".


34. Biz hansı bir məmləkətə xəbdərənləq edən pəygəmbər göndərdikdə, onun cah-calal ilə çıxıa yaxşıyan sakinləri ona sədəcə olaraq: "Biz sizinlə göndərlənlər inər edirik!"— dedilər.

35. Onlar: "Bizim mal-dövlətəmiz də, ovlədərənmiz də daha çoxdur və biza azab verilməyəcəklər!"— dedilər.

36. De: "Həqiqətən, Rəbbim istədiyinən r uzisini bol edər, istədiyininkini də azaldar. Lakin insanların çoxu bunu bilmir".

38. Ayələrimizi qüvvədən salmdı qəhəd göstərənlər isə azaba gərəfət ediləcəklər.


40. O gün Allah onların haməsin mi toplanacaq, sonra da müəkəllərə buyuracaq: “Bunlar sizəm ibadət edirdilər?”

41. Müəkəllər deyəcəklə: “Sən paksan, müqəddəsən! Onlar deyil, Sansan bizim Hamimiz! Xeyr, onlar cinkarı ibadət edirdilər. Öksərüləyətə de məhz onlara iman gətirmişdi”.


43. Ayələrimiz onlara açıq-aydın oxunduğu zaman: “Bu ancaq sizi atalarımızın ibadət etdiklərindən dənərmək istəyən bir adamdır!”—

44. Hərçənd ki, Biz onlara oxuyub öyrənmələri üçün bir kitab verməmişdik və səndən avval da onlara bir xəbərdarlıq edən göndərməmişdik.


49. De: “Haqq geldi. Batıl ona qarşı nə ortaya bir şey çıxarar, nə de onu qaytara biler”.

51. Kaş ki, sən o kafırlərə qorxuxa düşdükleri vaxt görəyдин. Onlar qaxış cənalarını qurtara bilməyəcək və onsuq da yaxın bir yerə aya keçiriləcəklər.


53. Halbuki bundan avval onu inkar edir və olçatmaz bir yerdə qeyb haqqında fikir yürüdürdüllər.

54. Daha önce onların bənzərliklərini edildiyi kimi, arzuladıqlarını şeylərə onların arasına sədd çıxəşələr. Haqiqətən, onlar anlaşılmaz bir şübhə əlavə idilər.

2. Allah insanlara məhrəmatından nəyi nosib edərsa, heç kəs onun qarşısını ala bilməz. Onun göndərmədiyi bir şeyi də Ondan başqa heç kəs vərə bilməz. O, Qüdrətli, Müədiyətən, Müədiyətən, Müədiyətən, Müədiyətən.


5. Ey insanlar! Həqiqətən, Allahin vədə bir həqiqətdir. Qoy bu dünya sizi aldatmasın, tovlayan şeytan da sizi yoldan çıxartmasın.

6. Şübhəsiz ki, şeytan sizin düşməninizdir, siz də onu düşmən sayın. O öz tərəfdarlarını Otd sakini olmaga çağırır.

8. Pis əməli özünə gözəl göstərilib onu yaşşı hesab edənla, doğru yolla gedən kimə ola bilərmi? Haqiqətən, Allah istədiyini zaləlot sahə, istədiyini də doğru yolla yöndərən. Sən onlayn göra özünü üzüb əldən salma. Şübhəsiz ki, Allah onların nə törətdiklərini bilir.


14. Əgər siz onları çağırırsanız, onlar sizin duanınızı eşitməzlar, eşitsələr də cavab verə bilməzlar. Özərlər də Qiymət günü sizin onlara ibadət etdiyinizi danacaqlar. Heç kəs hər şeydən Xəbərdar olan Allah kimi sənə xəbər verə bilməz.


16. Əgər istəsə, sizi yox edib yerinə yeni bir məhluq qatırər.

17. Bu, Allah üçün çatın dəyildir.

18. Heç bir günəhkar başqasının günah yüklünü daşımaz. Yükü ağır

19. Kor ilə görin eyni deyildir,
20. zülmatlarla nur da,
21. kələğa ilə bürkü de eyni deyildir.
22. Dirənlə olənlə de eyni deyillər. Şübəsiz ki, Allah istədiyi kehəq qəbirlərdə olanlara eşitdirə bilmezən.
23. Şən ancaq qorxudub xəbərdərdə edənsən.
26. Sonra Mən haqqı inkar edənləri yaxaladım. Gördəyin Mənim onlara hələk etməyim necə oldu!
27. Məgər Allah həm yağmur endirdiyinini və onunla müxtəlif rənglər məyvələr yetişdirə bilər. Əlavə olaraq, dağlarda da müxtəlif rənglər – ağ, qırım və tünd qara cığır və məsələnə götərərək təcrübə verərlər.


29. Allahın Kitabını oxuyanlar, namaz qulanlar və özlərini rəqibiyyət ruziiriən dəniz və aşkar xərcıyiənlar zamanı olmayacaq bir ticarət ümid edirlər ki,


35. Onlar Odn bağlarına daxil olacaq, orada qızıl bileriziklərə və incılərə bazədirəkələr. Libəsləri da ipəkən olacaqdər.


37. Öz lüttü ilə bizi qəddi iqamatgahda yerləşdirən Odur. Orada biza nə bir yorgunluq üz verəcək, nə də bir üzgünlük toxunacaqdu!"


ancaq onlara böslənən qəzəbi artırmır. Kafirlərin küfrü onlara ziyandan başqa bir şey artırmaz.


42. Onlar Allaha çox məhkəm and içdilar ki, özlərinə qorxudan bir peygəmbər gələsə, hər hansı ümmətən daha çox doğru yolda olacaqlar. Onlara qorxudan peygəmbər gəldikdə isə bu, onların ancaq nifrətini artıdır.


Ya sin surəsi

Marhumətli və Rahməli
Allahin adı ilə!

2. And olsun hikmatli Qurana!
3. Həqiqətən, sən göndərilmiş elçilərdən,
4. doğru yoldəsan.
5. Bu Quran Qüdrətlə və Rahməli Allah tərəfindən nazil edilmişdir ki,
6. ataları xəbərdar edilməmiş, özərlə
7. Onların əksəriyyəti barəsindəki söz gerçekleşdi. Çünkü onlar iman gətirmədilər.
10. Sən onları qorxutsan da,
    qorxutmasan da, onlar üçün eynidir, iman gətirməyəəklər.
11. Sən ancaq Zikrə təbe olub
    Marhumətli Allah gömədən Ondan
36. Yasin

çokin şaxsi qorxuda bilorson. Belasini bağışlanma va çox gözol bir mükafatla mujdalə.


13. Son onlara o zaman elçilər gəlmış şəhar sakinlerini misal çok.

Bu elçilər: “Hoqiqtan, biz sızə göndərilmiş elçilərık” — dedilər.


17. Bizim vəziyatimiz ancaq wəhy olunanı aşkar tablıq etməkdər”.

18. Onlar dedilər: “Biz sizdə bədəl qəzələt görück. Ógar davətinizə son qoymaşanız, sizi mütləq dəstək edəcəyik və bizdən sızə mütləq ağırlı-əchirl bir azəb toxunacaqdır”.

20. Şaharin könərindən bir kişi qaça-qaça gəlib dedi: “Ay camaat! Elciların ardınca gedin!

21. Sizdən heç bir mükafat istəməyən, özərlər də doğru yoląda olan şəxslərin ardınca gedin!

22. Mənə nə olub ki, mən yaradana və hüzuruna qaytarılaqımız Allaha ibadət etməyim?


24. Bax onda mən açıq-aydın azərilməmiş olaram.

25. Həqiqətən, mən sizin Rəbbinize iman getirdim. Mənə qulaq aşın!”


27. Rəbbim məni bağlıldı və məni hörmatlı adamlardan etdi”.

28. Biz ondan sonra xalqımın üstünə göyən heç bir qoşun gönderəmdik və heç gönderən də deyildik.

30. Vay bu qulların halına! Onlara elə bir elçi gəlməyib ki, ona istehləzə etməsinlər.

31. Magar onlar özlərinən avval neçə- neçə qəsəbələr məhv ətdiyimiz və onların bir daha geriyə – bənələr yana qaytmaq özümüzədən görmüşlərmi?

32. Hamısı bir yerda Bizim hüzuru mümək Bizin təxərəsiləğən.

33. Ölə torpaq onlar üçün bir dəlildir. Biz onu yağısla dərilişər, oradan taxıl çıxardırıq, onlar da ondan yeyirlər.

34. Biz orada xurma bağları və üzümğələr yaratdıq, bulaqları qaynadib çıxardıq ki,

35. onların meyvelərinən və öz alləri ilə becardiklərinən yesinlər. Bəs onlar şükr etməyəcəklər mi?

36. Yerin bitirdiklərinən, insanların özlərinən və bilmədiklərinən bütün cütələri yaradan Allah pəki, müqaddəsdir.


38. Günəş də özünün qaldıqı yera axib gedir. Bu, Qüdrətli, Bilsən Allahın sahəli hökmüdür.


41. Onların nəslini yükəli gömədiqda düşəlgəmiriz da onlar üçün bir dəlildir.

42. Biz onlar üçün buna bənzər daha necə necə minik vasitələri yaratdıq.

43. Özər istəsək, onları suya qorq edərik. Onda nə onların imdadına çatan olar, na da onlar xilas ola bilerlər.

44. Yalnız Bizim onlara rəhm etməyəmiriz və onlara, müəyyən edilmiş vaxtadək, gün-güzərən nəsib etməyəmiriz istisnadır.

45. Onlara: “Öününüzdə olandan və arxanızça gələndən (dünyada və axırttdə olan) azəbdən qorxun ki, balə sizə rəhm olunma!”— deyildikdə üz çevirirlər.

46. Onlara öz Rəbbinin ayalarından elə bir aya qalmır ki, ondan üz döndərməsinlər.

47. Onlara: “Allahum sızə verdiyi rüzdan sarf edin!”— deyildikdə, kafirlər məminlərə deyirlər: “Allahum istədiyi təqdirədə yedirdəcəyi kimsəni bizmi
yedirdəcəyik? Siz ancaq açıq-aydın azənlineq icəndəsiniz”.


49. Onlar sadəcə olaraq, bir-birləri ilə höcətəşərək özlarını yaxalayacaq bir tükrəpədi səsi gözləyirlər.

50. Onlar nə bir vəsiyyət etməya qadır olacaq, nə de ailəsinin yanın qayıda biləcəklər.

51. Sur ikinci dəfə üfürülen kimi onlar darəhə qəbirərdən çıxib Rəbbində tərəf axışacaqlar.


53. Birəcə dəhşətlə səs qopan kimi onların hamısı hüzurumuzə getiriləcəklər.

54. Bu gün heç kəso heç bir haqəsizliq edilməyəcəkdir. Sizə ancaq etdiyiniz smolların ovəzi veriləcəkdir.

55. Haqqıqatın da Cennətəli həmin gün keyfələ maşqul olacaqlar.

56. Onlar zövceləri ilə birlikdə kölgəliklərdə texnələr səykanacaqlər.

57. Orada onlar üçün meyvələr və istədikləri hər şey vədar.
58. Üstəlik Rəhmli Rəbb onlara: “Salam” deyəcək.

59. “Bu gün məmələrdən ayrılm, ey günahkarlar!”

60. Ey Adam əvlərdə! Möğər Mən səzə buyurmadım ki, şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq-aydın düşməninizdir.

61. Möncə ibadət edin? Doğru yol budur!

62. Artıq şeytan içərinizdən bir çoxların yoldan çıxarmaqdır. Möğər dərk etmərdiniz?

63. Bu səzə vəd edilmiş Cəhənnəmdir.

64. Kafir olduğunuzu göre bu gün orada vən!

65. Bu gün onların ağızlarına məhər vurarıq. Qazandıqları günahlar barəsində onların alları Bizimla danışar, ayaqlarını da şəhədat verər.

66. Ögər istəsəydiq, onların gözərləri kor edərdik və ona onlar düz yolə getməyə çalışırdılar. Amma necə göre bilərdilər?

67. Ögər istəsəydiq, onları yerlərinədən elə eybəcər hala sələrdi ki, na irəli gedə, na do geri qayda bilirdilər.

68. Kəmə uzun ömür veririksa, onu xılqətə tərsində çeviririk. Möğər başa düşmərilər?
69. Biz Muhammeda şer öyrtmədik, 
bu ona hiç yararsız da. Bu ancak öyünd-nəsihat və aydın Qurandır ki,

diri olanları qorxutsun və kəfiirlər arasında söz 
gerçəkləşsin.

70. Məgər onlar görmülər ki, Biz onlardan ötrü sahib olduları mal-
qaram Öz allarımızla yaratmışq?

71. Yaratdıqlarımızı öz istifadələrlərino 
verdi ki, bazılardan minik kimi 
yararlanıqlar və bazılərinı da yesenlər.

72. Bunlarda onlar üçün başka 
manfaatlar və içərək süd də vardır. 
Yəna da sükrə etməyəcəklərımı?

73. Bir çərə tapmaları üçün müşərək 
Allahdan başka məbədər qəbul 
etdilər.

74. Amma məbədər onlarca heç bir 
kömək edə bilmezələr. Hərəçənd ki, 
onlar bunlar üçün hazır durmuş 
asgarlardır.

75. Onların sözü şəri kədərləndirməsin. 
Şübhəsiz ki, Biz onların nəyi 
gizli saxlədəklərini və nəyi aşkar 
etdiklərinin bilirik.

76. Məgər insan onu nətəfədən 
yaratdıqımızı görmür? Budur, o indi 
açıq-əşkar mübahisə edir.

77. O Bize bir məsəl çəkdi, lakin 
yaradılışımı unutdu. O dedi: "Çürümüş 
sümükərə kim dirildə biler?"
36. 


80. O sizin üçün yaşıl ağacdan od omalo gətirdi. Budur, siz indi ondan od yandırırsınız”.

81. Göyləri və yeri yaradan onların eynisini yenidən xalq etmək qüdratına malik olmazmı?! Şübhəsizki, O, Yaradandır, Biləndir.

82. Bir şeyi yaratmaq istədikdə ona tələb: “Ol!” deyər, o da olar.

83. Əlində hər şeyin hökmü olan Allah pak və müəddəsdir. Siz ancaq Onun hüzuruna qayıtarılacaqsınız.
And olsun göylərə və yerda səf-səf duranlara,
imansızlari qətiyyətdə qovanlara
və Zikr oxuyanlara!
Həqiqətən, sizin məbədəniz Təkərdir!
O, həm göylərin, yerin və onların
arasdakıların Rəbbi, həm də
məşriqlərin Rəbbidir.
Biz dünyə səməsini parlaq ulduzlara
bəzədik
və onu hər bir ası şeytandan
mühafizə etdik.
Onlar artıq ali topluma – mələklərin
söhbətlərində qulaq asa bilməzlər və
hər tərəfdən üstünlərinə yandırıb yaxan
alovlar yagdırılar
və oradan qovularlar. Onları uzun
sürcək bir şəhəb gözləyir.
Lakin şeytənlərdan hər kim o
söhbətlərdən bir söz qapib qaçarsa,
onu yandırıb-yaxan parlaq bir alov
təqb edər.
Kafirlərdən soruş ki, onlari yaratmaq
çotindir, yoxsa Bizim başqa
yaratdıqlarımızı? Biz ki onları
yapışqan kimi palçıqdan yaratdıq.
12. Son onlara təccüb edirən, onlar isə sənə aqədə salırlar.

13. Onlara xatırlatdıqda düşündə ibrət almırlar.


16. Magər biz öldükən, sür-sümük olub torpağa çevrildikən sonra dirildiləcəyikmi?

17. Ya da atalarımızı dirildiləcəklər?”

18. De: “Bəli, özü də, zəhil günə qalmiş oldugunu halda dirildiləcəksiniz”.


21. Onlara deyənlər: “Bu, yalan saydığınız fərqləndirmə gündüdür!”

22. Məskərlərə belə şəmir olunacaq: “Toplayın bir yəxo zalımları, onların yolqazları və ibadət etdiklərini –


24. Onları dayandırın, çünki onlar sorgusual olunacaqlar”.

13 - 37. as-Saffat

Cüz 23

jurə: 27 - Suraəfəcəfə
25. Günahkarlara deyəcək: “Sizə nə olub ki, bir-birinə kömək etmirsiniz?”

26. Beli, onlar bu gün baş əyəcəklər!

27. Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar.

28. Tabe olanlar deyəcəklər: “Siz bizim yanımına sağ tərəfdən gəlirdiniz”. 


30. Bizim sizin üzərinizdə heç bir hökümənləşənməzi də əxəl idi. Xeyr, siz özünüz haddi aşmış adamlar idiiniz.


32. Biz sizi azdırduq. Çünki biz özümüz də azmış adamlar idik”.

33. Şübhəsiz ki, həmin gün onlar azaba şarək olacaqlar.

34. Həqiqətən, Biz günahkarlarla belə rəftər edəcəyik.

35. Çünki onlara: “Allahdan başqa ibadət layiq olan mənbə yoludur!”- deyildikdə təkəbabur göstərər

36. və deyirdiler: “Məgər bir məcnun şairə göra mənbələrinizi tərk edəcəyik? ”

37. Xeyr! O, həqqi gətirdi və avvalki peygəmbərləri təədəülədi.
37. as-Saffat

38. Siz mütlüq ağrılı-acılı özabi dadacaqsınız.


40. Lakin Allahın seçilmiş əxlsli qulları müstənasadır.

41. Məhz onlar üçün müəyyən bir ruzi vardır —

42. Cənnət meyvələri. Onlara ehtiram göstəriləcəkdir —

43. Nəim bağlarinda.

44. Onlar taxtlar üstündə bir-biri ilə üzəbüz oturacaqlar.

45. Onlar üçün əməlxən şərabı ilə dolu piyalər dolandırılaçaqlar.

46. Özüdə ağappəq, içənələrə lazım verən bir şərab.

47. O şərab no baş ağrısı verər, no do ondan məst olarlar.

48. Onların yanında bəxəשלəri öz arımarına dikilmiş iri qaraqozlu ğurular olacaqdır.

49. Özüdə qorunub saxlanılmış yumurta kimi ğurular.

50. Onlar bir-birillərinə tərəf dənüb sərəşəcaqlar.

51. Onlardan biri deyəcək: "Mənim bir yoldaşım var idi.
52. O deyirdi: “Sən də inananlardan sana?" 

53. Məgbər biz öldükdən, torpağa çevrilə bilər sər-sümək olurduqdan sonra həq- hesabda çəkiləb cəzalandırılacaq?" 

54. O sözünü davam edib deyəcək: "Siz onun harada olduğunu görmək istəyirsinizmi?" 

55. O boyanın yoldaşı Cəhənnəmin ortasında görcək 

56. və deyəcəkdir: "Allaha və olsun ki, sən məni də məhv edəcəkdin. 

57. Çox Rəbbimizin lütfü olmasaydı, mən də Cəhənnəma qotirilənlərdən olardım. 

58. Doğrudanmə biz bir dəhə olmayaçaq yox — 

59. ilk ölümümüzən başqa? 
Doğrudanmə biz həc vəxt azaba dəçar olmayaçaq?" 

60. Haqiqətən, bu, böyük uğurdur. 

61. Qoy çalışanlar bunun üçün Çalış מאפשר! 

62. Ziyafət üçün bu xəsiyər, yoxsa xəqqum ağacı? 

63. Biz onu zahmlar üçün bir sınaq etdik. 

64. O, Cəhənnəmənən lay dəbindən bən bir ağacdır.
65. Onun meyvəsi şeytanların başları kəmidir.

66. Günahkarlar ondan yeyib qərərlərinin dolduracaqlar.

67. Sonra da üstündən onları qəyanar su ilə qatışdırmış bir içki gözəl yərdir.

68. Sonra onlar mütləq Cəhənnəmə qəytələcəklər.

69. Həqiqətən, onlar ata-babalarını azmis gördüllər,

70. özloru da təz-təlbsik onların izini tutub getdilər.

71. Həqiqətən, onlardan öncə avvalki nəsilərin çoxu zələlə açılbs və düşmüşdü.

72. Artıq Biz onlara xəbdər daradan peyğəmbərlər göndərmişdir.

73. Bax gör xəbdər edilənlərin aqibəti necə oldu.

74. Yalnız Allahın seçilmiş səmimi quqlarından başka.

75. Nuh Bizə yalvarib yazardı. Biz çağırışa necə əsə gözləl cavab verənə!

76. Biz onu və ailəsinin böyük xixəntən qurtardıq.

77. Təkə onun nəslini qoruyub saxlədiq.

78. Sonra gələnlər arasında onun üçün gözlə xatıra qoyduq;
37. as-Saffat

79. ahləmlər içərisində Nuha salam olsun!

80. Haqqıqat, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.

81. Haqqıqat, o Bizim məmin qullarımızdır.

82. Sonra o birilərini suya qarq etdik.

83. Haqqıqat, İbrahim onun ardıcılardan idi.

84. Bir zaman o, öz Rəbbinin yanına pak bir qəlbə göldi.

85. Onda o, öz atasına və qövəsına dedi: “Siz nəyo sitayış edirsiniz?”

86. Allahı qoşub uydurma məbadırlarını diləyirsiniz?

87. Ahləmlərin Rəbbi barəsində nə düşünürsünüz?”

88. O, ulduzlara bir nəzar salaraq

89. “Mən xastəyəm!” – dedi.

90. Onlar ondan uz çəvirib çıxib getdilər.

91. O, xəlavətə onların məbadırlarının yanına golib istehza $stmt dedi: “Siz bu təəsərən yemirsiniz?”

92. Sizə nə olub ki, dənəşmirsiniz?”

93. Sonra onlara yaxınləşüb sağ əli ilə bir zərəbə endirdi.

94. Bütərəstlər talasik onun yanına gəldilər.
95. O dedi: "Siz yonub düzeltdiklerinizinizi sitayış edirsiniz?
96. Axi sizi da, sizin düzeltdiklerinizde de Allah yaratmışdır".
97. Onlar dediler: "Bundan ötürü bir bina tikin ve onu orada olayın!"
98. Onlar İbrahima hıyla qurmaq istediler, Biz da onları rüşvay etdik.
100. O dedi: "Ey Rabbim! Mənə omolisalehlərdən olan övlad boxş et!"
103. Hər ikisi Allahın amrində tabe olduqları və İbrahim onu üzüsto yero yıxdığı zaman
104. Biz onu çağırıb dedik: "Ey İbrahim!
105. Artıq sən yuxunu təsədiq etdiniz!" Biz yaxşı iş görenləri bele mükafatlandırırmış.
106. Haqqıqətən də bu, açıq-aydin bir imtahan dir.

107. Biz onun avazına böyük bir qurbanlığı fidye verdimik.

108. Sonradan gənclər arasında ona gözəl xatıra qoyduq.

109. İbrahimə salam olsun!

110. Haqqıqətən, Biz yaxşı iş göstəriləri belə mükafatlanırırıq.

111. Haqqıqətən, o, Bizim məmin qullarımızdır.

112. Ona amal新浪lərdən olacaq bir peyğəmbər – Ishaq ilə müjdə verdimik.


114. Biz Musa ilə Haruna da nemət baxış etdik.

115. Onların hər ikisini və tayfalarını böyük sıxıxtıdan qurtardıq.

116. Onlara kömək göstərdik və onlar qalib goldular.

117. Hər ikisənə aydın bir Kitab verdimik.

118. Hər ikisini də doğru yola yonəltirdik.

119. Sonradan gənclər arasında hər ikisənə gözəl xatıra qoyduq.
120. Musaya və Haruna salam olsun!

121. Haqiqətən, Biz yaxşı iş görenləri bele mükafatlandırmaq.

122. Haqiqətən, onların ikisi da Bizim mömin qullarımızdan dərindir.

123. Şübəsiz ki, İlyas da elçilərdəndir.

124. Bir zaman öz qövəmənə demişdi: "Məgar qorxməsünüz?"

125. Siz yaradanların öç yaxşısinini qoyub niyo Bəlo yəlvarırısınız –

126. həm sizin Rəbbiniz, həm də ocdadlarınızın Rəbbi olan Allahı tərk edirsiniz?"


128. Yalnız Allahın seçilmiş şəmimi qullarından başqa.

129. Sonradan gələnlər arasındakı ona gözəl xatırə qoyduq.

130. İlyasına salam olsun!

131. Haqiqətən, Biz yaxşı iş görenləri belə mükafatlandırırıq.

132. Haqiqətən, o Bizim mömin qullarımızdandır.

133. Şübəsiz ki, Lut da elçilərdəndir.

134. Bir zaman Biz onu və bütün ailəsinin xilas etdik.
135. Yalnız geri qalanların içində olan yaşlı bir qadından başqa.
136. Sonra da o birilərini yerli-dibli yox etdik.
137. Siz ham söhər çahi onların yanından keçərsiniz,
138. ham da axtam çahi. Məğər anlamırsınız?
139. Yunus da, həqiqətən, elçilərdəndir.
140. Bir zaman o, yüklü bir gəmiyi tərəf qəçdi.
141. Başqaları ilə birlikdə püsk atdı və uduzanlardan oldu.
142. O, qinanmağa layiq olduğuda balıq onu uddu.
143. Öərə o, Allaha tərif deyanlərdən olmasaydı,
144. balıqın qarnında Qiyamət gününü qədər qalardı.
145. O, halsiz olduğu vəziyyətdə Biz onu sahila çıxardıq.
146. Onun başı üstündə balqabaq tağı bitirdik.
147. Biz onu yüz minden də daha çok adama peygəmbər göndərdik.
149. *Kafirlerden* soruş: "Neye göre qizlar sonun Rabbinin, oğlanlar ise onların olmalıdır?"

150. Yoxsa Biz meloklari dışı yaratmışız ve onlar da *buna* şahid olublar?

151. *Haqiqotan*, onlar yalan uydurub deyirlər:

152. "Allah doğmuşdur". Şübhəsiz ki, onlar yalançaqdırırlər.

153. Magar *Allah* qızları oğlanlardan üstünün tutmuşdur?

154. Sizə nə olub, bu necə mühakimədir yürüdürsünüz?

155. Magar düşündə ibret almayacaqmissiz?

156. Yoxsa sizin aylın bir deliliniz vardır?

157. Oğar doğru deyirsinizsa, kitabınızı gatirin!


159. Allah onların *Ona* aid etdikleri sifatlardan uzaqdır.

160. Yalnız Allahın seçilmiş *samimi* quللərindən başka.

161. *Ey müşriklər!* Nə siz, nə de sizin tapındıqlarınız
162. hiç kisi Allah'a karşı yoldan çıxara bilməzsiniz;

163. ancaq Cahənnəmə gərcək kimsədən başqa.

164. Mələklər dədi: "Bizlərdən hər kəsin məyəyən bir yeri vardır.

165. Haqiqətən, biz səf-səf durumuq.

166. Haqiqətən, biz Allahin ənənə təriflər deyirik".

167. Müşrikələr deyirdilər:

168. "Əgər bizdə də ayələklərdə olan zikrən (kitabdan) olsaydı,

169. biz mütləq Allahin seçilmiş səmimi qulları olardıq".


171. Bizim elçi gəndərdiyimiz qullarımızın haqqında bu Səzəmiz azəldən deyilmişdi:


173. Bizim qəsrələrimizin mütləq qəlləbəsi labüddür“.

174. Sən bir müddət onlardan üz çəvir!

175. Onlar bax! Onlar tezliklə azabı görcəklər.

176. Onlar azəbənimizin tezliklə gələsənimi istəyirlər?
177. Özab onların yurdlarına endiyi zaman qorxudulanlarm sabahi necə də pis olacaq!

178. Son bir müddət onlardan üz çevir!

179. Onlara bax! Onlar tezlikle özəbi görcəklər.

180. Qüdrət sahibi olan Rəbbən pakdir, müşriklərin Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır.

181. Elçilərə salam olsun!

182. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!
Sad surəsi

Marhumətli və Rahmli
Allahun adi ilə!

1. Sad. Öyünd-nəsihatə dolu Qurana and olsun!

2. Kəfirlər takəbbür və nifaq içindədirərlər.


4. Öz aralarından onlara xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər goldiyinə təəccüb edərkəfirlər dedilər: “Bu, yalançı bir sehərbəzdər!

5. O, bütün məbədleri bir məbədən etdi? Həqiqətən, bu, aqaib bir şeydir”.


8. Magar içimizdən təkəcə onami Zikr (Qur'an) vəhyy edilmişdir?” Xeyr, onlar Mənim Zikrime şəkk gətirirlər.
Xeyr, onlar Mənim özəbəni hələ dadmayıblar.

9. Yoxsa sənin Qüdrətlə və Bəxşədən Rəbbinin rəhmat xəzinələrini onlardadır?


15. Onlar qarşısalınınmaz təkəcə bir tükürpəxidici səsi gözələyirər.


17. Onların dediklərinə səbir et və qüdrətlə qulumuz Davudu xadına sal! O, daim Allahə üz tutardı.
38. Sad
20. Biz onun mülkünü möhkəmləndirdik, özünə da hikmat (peyğəmbərlərlik) və düzgün qarər çəxərmaqa qəbuliyətli boxş etdik.
dedikdön sonra, Davud Bizim onu sinağa çökdünüzmiyiz yuqenlendirerek, Robbändön öznünün bağışlanmasını diledi ve saclado qapanıb tövbe etdi.


27. Biz göyü, yeri və onların arasındakıları naqa yere xələq etməmişik. Bu, kəflərlərin zənnidir. Vay o kəflərlərin Oddək halına!


31. Bir defa aşam çagi ona üç ayagı üstünde durub bir ayagının dirnağını yere vuran, çapar atlar gösterildi.

32. Süleyman dedi: “Man, günüş üstüne batanadaek nema olan mahabbeti Rabbimi zikr etmekten üstün tutdum – atlar mani osr namazından yayındırdı”. 


34. Biz Süleymanı smaga çakib taktım üstine cansız bir cesed attık. Sonra o tövbə edib qayıtdı.


37. Həmçinin şeytənlərdən olan müxtəlif nəqşlər vuran bənələr, dalğılər

38. və başqalarını da zəncirlənmiş halda ona tabe etdik

39. və buyurdıq: “Bu Bizim hədiyyəmizdir! Bunlardan istədiyinə versən də, verənən də sendən haqq- hesab tələb olunmayacaqdır”.

40. Haqiqatın, o Bizə yaxın olanlardandır və onun üçün gözəl qayiñış yeri hazırlanmışdır.
41. Qulumuz Öyyubu da yada sal!
Bir zaman o öz Robbına yalvarılıb
demişdi: “Şeytan məna bəla və azab
toxundurmuşdur!”

42. Biz ona dedik: “Ayəğım yerə vur!
Budur yuyummaq və içmək üçün
sərin su!”

43. Bizdan bir mərhəmat və ağıl
sahiblərinə bir əbrət olsun deyə, ona
əlisinə yenidən və üstəlik bir o qədər
da olə və ovlad boxş etdik.

44. Biz ona dedik: “Əlinə bir dəsta qubuq
götür və onunla avəzmiş vur. Andım
pozma”. Həqiqətən, Biz onu səvir
edən gördük. Nece də gözəl qul idi!
O, daima Allaha üz tutardı.

45. Qüdrət və bəsərət sahibi olan
qullarımız İbrahim, İshaq və
Yaşqubu da yada sal!

46. Biz onları Axirat yurdunu sadiq
ürəklo andiqlərinə görə seçdik.

47. Həqiqətən, onlar Bizim yanımızda
seçilmiş xayış kəimsələrdəndirən.

48. İsmaili, al-Yasari və Zül-Kifli da
yada sal! Onların həmişə xayış kəimsələrdəndir.

49. Bu, bir xatırlatmadır. Allahdan
gorxanları gözəl bir qayniş yeri
gözəl və-

50. qapıları onlar üçün açılmış Odn
bağları.
51. Onlar orada taxtlara dirsəklənib 
çoxlu-çoxlu meyvalar və cənnətə 
maxsus əşyalar əvəz edən əşyalar lahanan.

52. Onların yanında gözərlərin orində 
cəkməyən həmşərərləri olacaq dərəcədən 
əfərdənəfəərlər, həmçinin 
meyvələr və xəmsəsən 
maxsus əməliyyatları bərləşdirənlər.

53. Həsablaşma günü üçün səza vəd 
olunanlar bunlardır.

54. Boli, bu Bizim verdiyimiz nəmətərə. 
Bəzi ədəlikdən, həyətənə dədəmətdən.

55. Bax bələ! Şübhəsiz ki, azənmənla da 
çox pis qayıdır yeri gözləyir –

56. içində yanacaqları Cəhənnəm. Ora nə 
pis yataqdır!

57. Bu, qənar sər və irindir. Qoy onu 
daşınlar!

58. Kaftələrin üçün əzəbən buna bənzər 
başaq əmrələri də vardır.

59. Kaftələrin başçalarına deyəcəklər: 
"Bu sizinla birlikdə Cəhənnəmə 
giren dostədər. Başçalar deyəcəklər: 
"Onlara salam olmasın! Şübhəsiz ki, 
onlar odda yanacaqlar".

60. Tabə olanlar deyəcəklər: "Xeyr, sizin 
özünüza salam olmasın! Bunu bizə 
siz taqdim edirdiniz. Ora necə də pis 
qərar tutulən yerdir!"

61. Onlar deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz! 
Bunu bizə kim taqdim edibə, onun 
əzəbən odda əkət etə!"
62. Günahkarlar deyəcəklər: “Bizə nə olub ki, dünəyada idən pis adamlar saydıqımız kişileri burada görmərik?”

63. Biz onları həqsizcasının mı məxərəyə qoyurduq? Nə isə, onlar göza dəymərlər?”

64. Şübəsiz ki, bu, od sakinlərinin bir-biri ilə höcaqlaşıması bir həqiqətdir.

65. De: “Mən yalnız xəbərdar edənəm. Tək olan, hər şey Qəlib gələn Allahdan başqa məbəd yoxdur”.


68. Siz isə ondan uz dəndərisiniz.

69. Ali toplum mübahişə apararkən monim onlardan həc bir xəbərim yox idi.

70. Mənə, ancaq açıq-aydın xəbərdar edən olduğuma görə vəhəy olunur”.


72. Mən ona surət verib Öz ruhumdan üfürdüləm zaman ona səcəd edin!”

73. Mələklərin hamisi birləyikda səcəd etdi,

74. yalnız İblisənə başqa! O təkəbbər göstərdi və kafirlərdən oldu.
75. **Allah** dedi: “Ey İblis! Sən Mənim iki alimən yaratdıqma saclə etməyə mane olan nə idi? Takəbbür göstərdin, yoxsa özünü yüksək tutdun?”

76. **İblis** dedi: “Mən ondan daha xeyirliyəm. Çünki Sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratdın!”

77. **Allah** dedi: “Çix oradan! Sən artıq rahmatımdan qovulmuşsun!”

78. Haqq-hesab gününa qədər lanətim sənən üzərində olacaqdır!”

79. **İblis** dedi: “Ey Rəbbim! Onlar dirildiləcəkləri günə qədər məna möhlət ver”.

80. **Allah** dedi: “Sən möhlət verilənlərdən –

81. váxti məlum olan günə qədər!”

82. **İblis** dedi: “Sənən qüdrətinə and olsun ki, onların hamışını yoldan çıxaracağım;

83. Təkər Sənən seçilmiş ixlaslı qullarından bəşqa!”

84. **Allah** dedi: “Budur haqq! Mən yalnız haqqi deyirmə!

85. Mən Cəhənnəmi sənənə ve sənə tabe olanların hamısı ilə dolduracağam!”

86. De: “Mən buna göra sizdən heç bir mükafat istəmirəm və mən özümən bir şey uydurmağa çalışirim.”
38. Sad  

87. Bu Qur'an ahlələrə ancaq xaturlatmadır.

88. Siz onun verdiyi xəbəri bir vaxtdan sonra mütləq biliyəsiniz!”
az-Zumar («Zümralər») surəsi

Marhamətli və Rahmli
Allahın adı ilə!

1. Bu Kitab Qüdrətli və Mükərər Allahdan nazil edilmişdir.

2. Biz Kitabın sənə bir həqiqət kimi nazil etmişik. Sən də, dinin yalnız Allaha məxsus olunmuş da iman gətirərək Ona ibadət ed! 


6. Allah sizi tik bir nəfər dən yaratdı. 
Ondan başka heç bir məhbəd yoxdur. 
Siz nəccə də həqdan döndərilirsiniz!


8. İnsana bir zərər toxunduqda Rəbbinin üz tutub təəssəs Ona yalvarır. Sona Allah Özündən insana bir nəmət verəndə o, evvelə kimi yalvardığımı unudur və insənlər Allahın yolundan çıxarmaq məqsədilə Ona şərklər qoşur. De: "Küfrinə bu dünüada bir az dolan. Şübhəsiz ki, son Cəhənnəm sakinlərinindən sitən!”

bilarmi? Bundan ancaq agar Sahiblori düşünüb ibrat alarlar”.

10. Qullarima Menim bu Sözümü de:
“Ey Menim iman getiren qullarım! Robbinizdən qorxun! Bu dünyada yaxsiluq edənəri yaxsiluq (Cannat bağı) gözləyir. Allahun xaratlığı yer üzü genişdir. Yalnız sabir edənəri mükafatları hesabsız veriləcəkdir”.


12. Menə ham də müsəlmanların birincisi olmaq emr olunmuşdur”.

13. De: “Robbima asi olsam, o özəmətli günün şəbibəndan qorxaram”.


17. Tağuta ibadət etməkdan çəkinib Allaha üz tutaqlara müjdə vərdir. Qullarımı müjdələ!
18. O kəsər ki, sözə qulaq asib onun an yaxışmasına tabe olurlar, onlar Allahın doğru yola yönlədəyi şəxslərdir. Ağıl sahibləri de məhz onlardır.

19. Haqqında azəb sözü gerçəkləşmiş kimsəni və Cəhənnəmdə olacaq kəsərənmi xilas edəcəkən?


yola yöneldir. Allâh'ın zelalete saldıği şaxsa ise yol gösteren olmaz.


27. Biz bu Quranda insanlar için hâr cür masâller çâdkid ki, belka, düşünün derk edeler.


30. Ýslîndî, son do ölçokson, onlar da ölçoklalar!

31. Sonra siz Qiyamat günü Rabbinizin yanında mühahise edocoksiniz.

32. Allâhqa qarșî yalan uyduran ve haqîqet ona layh edildikde onu yalan sayan kîmseden daha zalim
kim ola bilar? Məgər Cohennəmdə kafirər üçün yer yoxdur?

33. Haqqi götən və onu təsdiq edənlər isə əsl müttəqilərdir.

34. Onlar üçün Rəbbinin yanmda dilədikləri hər şey vardır. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur.

35. Beləcə, Allah onların etdiklərini ən pisləmlərə bağışlayacaq və etdiklərini ən yaxşı əməllərə gör mükafatlarını verəcəkdir.


37. Allahın doğru yola yönlətdiyi kimsəni də azdırən olmaz. Məgər Allah Qüdrətli, intiqam alıma qədir deyilmi?

39. De: “Ey gövüm! Ölinizdən gələnizi edin, mən də edəcəyəm. Siz təzliklə biləcəksiniz ki,
kim rüşvəyədici azab gələcək, kim də sürəkli azaba düşə olacaqdır”.


41. Allah olənlərin canını ölüm anında, ölənlərin canını ise onlar yuxuda ikən alır. Ölümünə hökm verdiyi kəsin canını saxlayır, digərini ise müəyyən olunanın xətadək buraxır. Həqiqətən, bunda qədər sahibləri üçün delillər vardır.

42. Yoxsa onlar Allahdan qeyrilərinə özərinə şəfaatçılıctır? De: “Əgər onlar heç bir şeyə malik deyilsə ve heç bir şey anlamlırsa, bəs necə olsun?”


44. Allah tok olaraq xatırlandığı zaman Axirata inanmayanların qalbini nifrat
bürüyür. Ondan qeyriləri yad edildiyi zaman isə onlar sevinirler.

46. De: “Ey göyərə və yeri Yaradan, qeybi və aşkarı Bilən Allahı! Qullarının arasında baş verən ziddiyyətərəq bağlı hökmü yəlmiz Sən verəcəksən!”

47. Yer üzündə olanların hamısı və, üstolik bir o qodur də olava, zaləmlərə məxsus olşayıd, onlar mütəlaq hamımız Qiyamat gününün daňəstli azərbəndən qurtarmaq üçün fidyo verərdilər. Lakin Allahdan onlara güman etmədikləri bir azab dəqar olacaqdır.

48. Onların qazandıqları pis əməllər öz qarşılara çıxacaq və istehza etdiyi azəb onları bürüyəcəkdər.


50. Bunu onlardan əvvələrə də demişdilər. Amma qazandıqları şeylər onlara həc bir fayda vermədi.

51. Onlar işlətdikləri pis əməllərin cəzasına qatdırılər. Bənərdən zalım olanlara da qazandıqları günahların
52. Ma'g'or onlar bilmirlərми ki,
Allah istədiyin ruzisinı bol edir,
istişiyinə da onu azaldır? Haqiqatən, bunda iman götürən qövüm üçün ibrətər vərdər.

53. Qullarəm manim bu söüzümü de:
“Ey Menim özərinə qarşığı haddi aşmış qullarım! Allahın rəhmindən ümədinizizi üzəməyin. Şübhəsiz ki, Allah bütün günahlarınızı bəğışlayır. O, haqiqatən, Bağıslayandır, Rəhmli-dir!”

54. Əzəb sizə gəlməmişdən öncə
Robbinizə tiz tutun və Ona itaat edin. Sonra sizə əch bir kəmək ollumaz.

55. Əzəb sizə sərəqinə vərməmişiniz bir
halda qəflətən gələnəmişdən avval Robbinizdən səzə nazil edənən ən gəzəl Səza təbə olun!

56. Sonra kimə deməsin ki: “Allaha qarşığı etdiyim etnəsizliklərlərə görə və manim halma! Haqiqatən, mən dina və dində olanlara rișəxənd edənərən idim!”

57. Yaxud deməsin: “Əzər Allah mən də doğru yola yönəltəydi, mən mütləq müxtəqilərdən olardım!”

58. Ham da əzəb gördüyü zaman
deməsin: “Kaş ki, bir də dünya qayidadayım, yaxşı işlər görenərən olardım!”
59. Xeyr! Ayolarım sana galmışdı, sən ise onları yalan saydın, təkəbbür göstərdin və kafirlərdən oldun”.

60. Sən Qiymət günü Allaha qarşı yalan uyduranların üzərlərinin qapqara görəcəkson. Məgar Cəhənnəmdə təkəbbürlər üçün yer yoxdur?


64. De: “Məna Allahdan qeyrisinəm ibadət etməyi əmr edirsiniz, ey cəhillər?”

65. Sənə və səndən avvalkələrə belə vəhəy olunmuşdur: “Əgar şərək qoşsan, əməlin püç olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan.

66. Sən yalniz Allaha ibadət et və şükür edənlərdən ol!”

67. Onlar Allahu layiqinə qiymətləndirmədilər. Halbuki Qiymət günü yer bütünlikə Onun Ovcunda olacaq, göyər
39. az-Zumar 636

iso Onun Əli ilə büküləcəkdir. O, pakdirdə, müqaddəsdir və onların Ona qoşduqları şərklərdən ucadır.


69. Yer öz Rabbinin nuru ilə işıqlanacaq, smallər yazılıms kitab hər kəsin qarşısına qoyulacaq, peyğəmbərlər və şahidlər gətiriləcəkdir. Onların arasında adətə hökm veriləcək və onlar haqşızlıq edilməyəcəkdir.

70. Hər kəsa öz əmlənin avazı tam veriləcəkdir. Allah onların nə etdiklərini xəsi bilir.


72. Onlara: “İçində obodi qalacağımız Coğənnəmin qapılarına girin!”— deyiləcək. Təkbəbürülərən yeri necə da pisdir!

74. Onlar deyəcəklər: “Bizə verdiyi vədini yerinə yetirən və bizi bu yera varis edən Allaha həmd olsun! Biz Cannatin istədiyimiz yerində sakin oluruq. Yaxşı eməl sahiblərinin mükafatı neccə də gözdərdir!”


2. Bu Kitab Qüdrətli, Müşərək Allah tərəfindən nazil edilmişdir.


6. Kafirlərin od sakinləri olacağı barədə Rəbbinin Sözlü beləco hAQIQATO çevrildi.

7. CƏRŞİ Daşyalar və onun ətrafindakılar öz Rəbbinin həmd edərək onu tərəfləyir. Ona iman gətirir və möminlər üçün bağışlanma
diləyirlər: "Ey Rəbbimiz! Ən məhərətində və elminə hər şeyi əssət edirən. Tövbə edib Sənini yolunə gedənlərə bağışla, onları Cəhənnəm şəbəndən qoruy!


9. Onları günahlarının qəzasını cəkməkdən azad et. Ə gün Sən kimi günahlarının qəzasını cəkməkdən azad etsən, ona rəhəm etmiş olarsan. Məhz bu, böyük uğurdur".

10. Kəfirlərə belə xitab olunacaq: "Sizin imanını dəvət olunarkən küfürmişizə isə rəmət etdiniz zaman Allahınız sizə olan nifətindən indi sizin özünüzə olan nifətindən daha böyük idi".


13. Sizə Öz dolillərinizi göstərən və göyən ruzi nazil edən məhz Odur. Bundan ancaq Allahə üz tutanlar ibrət alarlar!
14. Kafırların hoşuna gelmemsə de, dini məhz Allaha aid sayıb, Ona dua edin!

15. On yüksək dərəclərin və Ərəfin sahibi Odur. O Özəmi ilə vəhşi qullarından istədiyinə nazil edir ki, o, insanları görüş günü ilə qorxutsun.


19. Allah gözlerin xəincəsinə baxışını və köksərin nətar gizlotdiyini bilir.

20. Allah adəltə hökm verər. Ondan başqa yalvardıqlarını hütlər isə heç bir şey hökm verə bilməzələr. Şübhəsiz ki, Allah Eşidəndir, Görəndir!

21. Məgar onlar yer üzündə gizib-dolaşib özərlərdən avvalkərlərin aqibətinin necə olduğunu görmədilərmə? Onlar bunlardan daha
güvətli idilər və yer üzündə daha çox iç qoymuşdular. Allah onları günahlarına göra azəbla yaxaladi və onları Allahdan qoruyan olmadi.


23. Biz Musanı mocüzələrərimizdə və aşkar bir delilə göndərdik —


27. Musa dedi: “Mən hesablaşma gününə inanmayan hər bir təkəbbürələrdən həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınram!”


32. Ey xalqım! Mən bənəzə gələcək fəryad qoparacağım günən qorxuram.

33. Geriye dönbə qaçağınınız gün sizi Allahdan qoruyan təpilməz. Allahın azgınlığa saldıği kimsəyə isə yolda gösterən olmaz”.


35. Özərlərin bir dəlil gəlmədən Allahın ayaqları barosunda məubahise edənər həm Allah yanında, həm də inan əsirənərin yanında ancaq böyük bir nifrət artırdır. Allah hər bir təkəbərbəli zülməkarın qəlbini bełą məhərlləyir.

36. Firon dedi: “Ey Haman! Mənim üçün bir uça qala tik ki, bələ yolları çatonin—

37. göyərin yollarını çatonin və Musanın məbədən görün. Həqiqətən, mən onu yalançı sayırımd!” Firona pis amalı belə gözləq qəstərlərdə və o, yoldan çıxarılıdı. Fironun həyələsi uğursuz oldu.


39. Ey qövüm! Bu dünya həyatı ancaq fənə bir zövqdür, axırət isə qərar tutacağınız yurddur.

40. Kim pis bir iş tutsa, o ancaq işinin həddi qədar cəza alar. Məomin olmaqla bərabər, yaxşı iş göən
kişilər və qadinlar Connətə daxil olub orada hesabsız ruziya nail olarlar.

41. Ey qövmüm! Nə üçün mən sizi nicat tapmağa çağırıram, siz isə məni oda çağırırsınız?

42. Siz məni Allahı inkar etməyə, bilmədiyim bir şey Ona şərək qoşmağa çağırırsınız, mən isə sizi Qüdrətli və Bağışlayan Allaha çağırıram.


44. Sizə dediklərimi mütləq xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha havalo edirəm. Həqiqətən, Allah qullarını görür”.

45. Allah Musamə onların qurduğu hiyələrin şərindən qorudu. Firon nəslini ısə dəhşətli azab bürdüdü.

46. Onları səhər və axşamıst şət oda sahlərlər. O Saat (Qiyamət) gələcəyi gün isə; Firon nəslini an şiddətli azaba salın devələcdər!


49. Odda olanlar Cəhənnəm gözəcəklərinə deyəcəklər: "Robbinizi zalvarın ki, həc olmasa, böyük gün şəkərimizi yüngülmədərsiniz!"


51. Səhbəsiz ki, Biz Öz elcələrimizə və möminlərə həm dünya həyatında, həm də şahidərin şəhədat verəcəyi gün yardım edəcəyik.

52. O gün zalımələr üzr dilmələri həc bir fayda verməyəcəkdir. Onları həm lənət, həm də pis yurd gözləyir.

53. Biz Musaya doğru yolu göstərən rəhbər verdik və İsrail oğullarım Kitaba varis etdik—

54. ağil şahıblərinə doğru yol qəstəricisi və öyəd-nəsiht kimi.


57. Haqiqətən, göylərin və yerin yaradılıması insanların yaradılmasından daha böyük şeydir. Lakin insanların çoxu bu nu bilmir.

58. Korla gərən, iman gətirib yaxşı işlər göstənərlə pislik edənlər eyni deyildir. Necə də az düşünüb daxıllərəmiz!

59. O Saat mütləq gələcəkdir, bunda əch bir şübhə yoxdur. Lakin insanların aksəriyyəti bu nu inanmır.

60. Robbiniz dedi: "Mənə dua edin, Mən da səizə cavab verim. Haqiqətən, Mənə ibadət etməyə təkəbbür göstənələr Cahənnəmə zalil olaraq qıracaqlar".


62. Budur sizin Robbiniz, hər şeyin Xaliqi olan Allah! Ondan başqa məbud yoxdur! Siz necə də həqqa qarşı dənük çıxırısıniz!
40. Gaîr

63. Allah'ın ayollerini inkar edenler beloce dönük çıxırılır.

64. Sizin üçün yeri məskon, göyü da tavan edən, səzdə surət veririb surətərinizi gözəl şəkələ salan, səzdə pak nəmətəralən rüzi verən Allahdır. Budur sizin Rabbiniz olan Allah. Aləmlərin Rabbi olan Allah on Əzəmətli, xeyr və bərəkatı bol Olandır!

65. O, sabdi Yaşayandır, Ondan başqa məbud yoxdur. Allaha, dini yalanız Ona məxsus edərək, dua edin. Aləmlərin Rabbi olan Allah həmd olsun!

66. De: "Rəbbimdən məna açıq-aydın dalillər göldiyi zaman sizin Allahdan başqa yalvardıqlarınıza ibadət etmək mənə qadağan edilmiş və mənə aləmlərin Rəbbimə təsələm olmaq amər olunmuşdur".


69. Allah'ın ayağını karşısında mubahısa edanları görmüşsünüz? Onlar neco da haqqa qarşı dönük çıxırlar!

70. Onlar Kitabi ve elçilerimizə göndərdiklərimizi yalan saydılar. Onlar tezlik bələcəklər;

71. O zaman ki, boynularında demir halqalar və zəncirlər olduğu haqqda sürəkənləcəklər –

72. qəsnar suya tərəf; sonra odda yandırılaçaqlar.

73. Soura da onlara deyiləcəkdir: “Haradadir şərəً qoşduqlarınız –


75. “Bu sizin yer üzündə nahq yere sevinmayiniz və qürrələnməyiniz görərdir!

76. İçində obədi qalaçağınız Cəhənnəmin qəpələrinə girin!” Təkəbbürülərən yeri necə də pisdir!


78. Biz səndon avval da elçiler göndərməşdik. Onlardan bazıları haqqında sənə danışmış, bazıları

79. Bəzilərinin mənasızlıq, bəzilərdən də yeyəsiniz deyə, heyvənləri sizin üçün yaradan Allahdır.


81. **Allah** sıza Öz məcüzələrini göstərir. Allahın hansı dəliyləri inkar edə bilərsiniz?

82. Magar onlar yer üzənə gəzib dolaşaraq özlerindən avvalıllərin aqibəsinin necə olduğunu görəmirəm? Onlar bunlardan sayca daha çox, daha qüvvətli idilər və yer üzənə daha çox iş qoymuşdülar. Müvəffəq olduqları onlara bir fayda vermadı.

83. Elçiləri onlara açıq-aydın ayələr götərdikdə, ancaq özlerindəki biliş sevindilər və beləlikdə də, onları istehza etdikləri şey azəblə çəğələdə.

84. Onlar azəbəsinizi dəddıdqa: “Biz Vahid Allahə iman gətirdik, Ona ortaq qışqurqlarımımızı isə inkar edirik!”
85. Lakin o zaman şuabımızı gördükçe
iman getirmeləri onlara hiç bir fayda
vermədi. Bu, Allahın Öz qulları
barəsində azaldan bəri qüvədə olan
qanunudur. Onda kəfərlər ziyana
uğradırlar.

2. Bu, Marhamətli və Rəhmiyə Allah tərəfindən nazil edilmiş,

3. ayələri Quran olaraq ohrəbə müfəssəl izah edilmiş, anlaya bilmə cəməat üçün nəzərdə tutulmuş bir Kitabdır.


5. Onlar deyirlər: "Sonun bizi dəvət etdiyinə qarşı qalbimiz qapaldır, qulaqlarımızda tıxac vardır, bizimə sonun aranı pərdə çıxilmişdir. Son ışında ol, biz də öz işımızdə olacaq!"


7. O kasrların ki, zəkat vermər və axirəti inkar edirlər.

8. İman getirib xərtə əməl işləyanləri tükənəməz nemətlər gözələyir"

10. O, yerin üstünde mühkem duran dağlar yerleşirdi, onu berrak etti ve ruzi isteyenler için orada yer şahlinin ruzisini tam dörd günde yerbayer etdi.


13. Ögər üzdöndərələr, de: "Mən sizi Ad və Şəmədu sarən ildəmə bənzər bir ildərin sarsıda biləcəyindən xəbərdar edirəm".


15. Ad xalqına gələnə, onlar yer üzündə haqsisəcə mağribər göstərib: "Bizdən daha qüvvətli kim


17. Səmud xalqına goldikdə isə, Biz onları doğru yol göstərdik, onlar isə koruluğu doğru yoldan üstün tutdular və onları qazandıqlarını günəhər üzündən alçaldıcı əzab ildirmi yaxaladı.

18. İman götərib Allahdan qorxqanları isə xilas etdik.

19. Allahə düşən kəsilənlər Cəhənnəmə sürləklənib toplamlacaqları günü qədər bir yerə saxlanacaqlar.

20. Nahayət, onlar oraya goldikləri zaman qucalaqları, gözleri və dərili ri etdikləri smollar barəsində onların əleyhənə şahidlik edəcəkdir.


23. Sizin öz Rəbbinizin barəsində bu zəmniniz sizi məhv etdi və siz ziyən çəkənlərdən oldunuz.


27. Biz kafirlərə mütəlaq şiddətli bir şəhəb dəddirəcəq və onları etdiyələri şəmələrinə pisi ilə cəzalandıracaqız.

29. Kafırlar deyacaklar: "Ey Robbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi toplayıp yoldan çıxardanları bizə göster ki, biz onları tapdağımız altına salıb yerle yeksan edık".

30. Hâqiqatın da: "Robbimiz Allahdur!"—deyib sonra düz yol tutan kâsrâr malaklör nazil olub deyırlar: "Qorxmayın ve kederlenmayın! Sizə vəd olunan Cennətte sevinin!"


32. Bağışlayan ve Rəhmi Allah tərafından verilən ziyafət kimi".

33. İnsanları Allaha təraf çağıran, yaxşı iş görən və: "Hâqiqatın, mon müsəlmanlardanam!"—deyən kəsadan daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

34. Yaxşılaqla pislik eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılaqla dəf et! O zaman səninə adəvat aparan kimse sənki yaxın bir dost olar.

35. Bu isə ancaq səbər edənlərə verilir və ancaq böyük qismət sahiblərinə nəsib olur.

36. Ögör sənə şeytandan bir vəysəsə gələcə, Allahə sığın. Çünkü O, Eşidəndir, Biləndir.
37. Gece ve gündüz, güneş ve ay
Onun dalıllarındandır. Eğer siz
Ona ibadat edirsinizse, onda
güneş ve aya sadece etmeyin,
onları yaradan Allaha sadece
edin.

38. Eğer onlar takabbur gösterirler
bilisinler ki, sanin Rabbinin
yanında olanlar gecə-gündüz
usunmadan Onun şanına tariifler
deyirler.

39. Yer üzünü quşquru görmeyin
da Onun dalıllarındandır. Biz
yerin üzerine su endirdikde o,
harakata golib qabarır. Şübhasız
ki, onu dirilden,ölüleri de hökmen
dirildəcəkdır. Haqiqətən, O, hər şeyə
qadirdir.

40. Sözszüz ki, ayələrimizden üz
dəndəranlar Bizdan gizli qalmazlar.
Onda deyin görək oda atılan kimsə
yaxşıdır, yoxsa Qiymət gününə
əmən-əmanlıq işinda gələn kimsə?
İstədiyinizi edin! Haqiqətən, O, nə
etdiklərinizi görər.

41. Şübhsə yox ki, Zikr onlara gəldiyi
zaman onu yalan sayanlar
cəzalandırılacaqlar. Haqiqətən, bu,
əzəmatli bir Kitabdır.

42. Nə önündən, nə də arxasından
batil ona girişə bilmez. O, Müdrik,
Tarifəlayiq Allah tarafından nazil
edilmişdir.
43. Сен аанча сундан аввалки эчилар деялонлар деяилар. Хаёктот, санин Роббин багишлагандир, агрли-ачил қаза верандир.

44. Оёр Биз ол на бир дилда Quran өтсоюдик, олар деярдилар: "На учун сунун аялари мусабал изах эдилмаништир? Дил ва ароб peygamber!?" Дэ: "О, иман гатирланла доғру йол гостарици ва фафар". Иман готирмайвонларин исо қулақларинда туюк вардир. Олар ола қарси кординлар. Олар sanki узак бир йердан қалгирлар.

45. Биз Мусаяда Китоб вердик, лакин сунун барасинда иктил асту душди. Оёр санин Роббинин онача буюрудуQUOTE-Soz олмаса, оларнин арасинда хоким варилмис оларди. Хаёктот, kasirlar сунун барасинда аңласымаз бир сүбхо ицингдирлар.

46. Ким яъши иш гўрсо, xeyri өзўна, ким дэ пислик етса, zarari өзўна олар. Санин Роббин кулла ра зъым эдан дейдир.

47. O Saat (Qiyamat) хаққида билих ялнз Онада максусдур. Онун ҳабари олмадан ҳеч бир мейва тохуманда қўқир қўймаз, ҳеч бир дўзи ҳамида олмаз ва ғаламда қўшидиги ъўқо қўймаз. О гўн Аллоҳ оларни қўғир: "Сориларин барададир?"— қўқирди. 
Олар да: "Biz Сен боиё билдирдик ки, арамизда ҳеч бир шахид ўюдур!"— қўқирди.
41. Fussilat

48. Övvəllər tapındıqları bütün onları qoyub gedəcək və onlar özürləri üçün bir qurtuluş yeri olmadığını yaxın edəcəklər.

49. İnsan özünü xəyir diləmək dən usanmaz. Lakin ona bir pislik dəyə, məysus olub ümidini itirər.


51. İnsana nəmət verdiyimiz zaman üz çevirib haqdan uzaq durar. Ona bir pislik toxunduqda isə uzun-uzadı yalvarib-yaxarar.

52. Də: "Bir deyin görək, agar Quran Allah tərəfindəndirəsə, sonra da siz onu inkar edirsinizsə, bunu necə başa düşmək olara?" Elə isə haqdan uzaq bir ayrılıq içində olan kəsədən daha çox azmiş kim ola bilər?

53. Quranın haqq olduğu onlara aydın olana qədər, Biz dərilişərimizi onlara hom kainatda, hom da onların özərlərində mütləq göstərcəyik. Məgar Rabbinin hər şeyə şahid olması kifayat deyil?
42. aș-Şura
(«Şura») surəsi

Marhumətlı və Rəhmi
Allahın adi ilə!


3. Qüdrətli və Müdrik olan Allah sənə və səndon ovləkilərə belə vəhə vəd edir.

4. Göyərdə və yerdə nə varsa,
Ona məxsusdur. O, Ucadır,
Uludur.

5. Sanki göylərin bir-birinin üstündən çatlayib yarılmasına az qalır.
Mələklər də Rabbına homd ilə tərəfindən deyir və yerdiyələr üçün bağışlanma diliyirlər. Həqiqətən,
Allah Bağışlayəndir, Rəhmlidir.

6. Allahдан başqası ilə dostluq edənlərə Allah Özü nazar edir. Son onların məhafızəsi deyilsən.

7. Beləliklə, Biz sənə ərəbə Quran vəhə etdik ki, şəhərlərə anasi Məkə şəhlini və onun atrafindəkalıları şəbəndə edən və barəsində heç bir şübhə doğurmayan məşqər güzünü yadalarına salasan. İnsanların bir qismi Cənnətdə, digər qismi isə Odda olacaqdır.

8. Ögər Allah istəsəydə, onları vahid bir ümmət edərdi. Lakin O, Öz
mərhəmatına istədiyini qovuşdurur. Zalımlərin sıa na bir himayəsi olaq, ne də bir yarımçıqisi.


18. Qiyamətdə inanmayanlar onun tez, qalib çatmasını istəyirələr. Möminlər isə ondan qorxur və onun haqiqət
olduğunu bilirler. Şübhəsiz ki, o Saat barosunda mubahısa edənlər darın bir azgınlıq içindədirərlər.


25. Qullarının tövbəsini qəbül edən, günahları başqışlayan və sizin nə eddiyinizi bilən Odur.


32. Dönizdə dağlar kimi əzan gəmilər də Onun dəllərindəndir.

33. Əgər Allah ışəsə, küloyi səkitləşdirər, onlar da suyun üzündə hərəkətsiz qalar. Həqiqətən, bunda sabirli olan və xüri edən hər bir kəs üçün ibrətlor vardır.

34. Yaxud, gəmidəklərin qazandıqları günahları ucbatından, onları məhv edər və ya bir çoxunu bağışlayır.

35. Bizim ayələrimiz barəsində məbahisə edənər özləri üçün heç bir qurtuluş yeri olmadığını bilməklər.


37. O kəsər üçün ki, böyük günahlardan və çirkin aməllərdən çəkinir, qəzəbləndikləri zaman xətanı bağışlayırlar,

38. O kəsər üçün ki, Rəbbinin davətini qobul edir, namaz qılər, əsərə barədə öz aralarında məşalətəşdir, onlara verdiyiniz ruzidən Allah yolunda xərcələyirlər.


41. Haqsləşdə uğqarıqdandan sonra qisas alanlara hec bir məşəmmət olunmaz.

42. Məşəmmət olunmaga ancaq insanlara zülm edənlər və yer üzündə haqsləş yərə azgınlaq edənlər layiqdirirlər. Mehz onlar üçün ağrılıq-dəli azab vardır.

43. Hər kim səbir edib başqalçısı, şübhəsiz ki, bu məqsədə uyğun əşərdəndir.

44. Allah kimi azgınlaq sala, bundan sonra onun hec bir himayəsini olmaz. Son zahmları özəbi görüldükləri zaman: “Qayitmaga bir yol yoxdurmu?” — deyen görəcəksən.


46. Onlara Allahdan başqa kömək edəcək dostlar olmayacaqdır. Allah
42. as-Sura

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Ayat</th>
<th>Text</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>47.</td>
<td>Allah tərəfindən qarşısalınmaz gün gəlməmişdən övvəl Rəbbinizin çağırışına cavab verin! O gün sizin üçün heç bir şəqəm olmayacaq və siz günahlarınızı inkar edə bilməyəcəksiniz.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49.</td>
<td>Göylərdə və yerdə saltənat Allahdır. O, istədiyini əyaradır; kimə qız uşaqları, kimə de əğən uşaqları bəxş edir.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50.</td>
<td>Yaxud hər ikisindən – əğən və qız uşaqları verir, istədiyini de sonsuz edir. Həqiqətən, O, Biləndir, Qadirdir.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52.</td>
<td>Biz sənə Öz əmərlərizdən olan Ruhu (Qurani) vəhş edik. Sən kitab nədirdir, iman nədirdir bilmirdin. Lakin Biz onu,</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
qullarımızdan istediğimizi doğru yola yönelmaktan, bir nur etdik. Haqqıaten, sen *onlar* doğru yola yönlendirdsen –

53. göylarde ve yerda olanların sahibi Allahin yoluna. Şübhösiz ki, bütün işler Allah'a qaydır.
az-Zuxruf
(«Zinət») surəsi

Marhumətlə və Rahmili
Allahın adı illə!


2. Bu aydın Kitaba va olsun!

3. Biz Qurəni ərəbə nazil etdik ki, onu anlayəmiz.

4. Şübəxiz ki, o, yanımızdakı Ana Kitabdandir. O, ucudur, hikmatə doludur.

5. Siz həddi aşan adamlar olduğunuzə göra, Biz Zikri səzi çatdırmaqdan vəz keçməliyik?


7. Onlara elə bir peyğəmbər goləndi ki, onu məşəxərə qoyməsəmələr.


10. O, yeri sizin üçün beşik etdi və orada sizin üçün yollar saldı ki, bəlkə düz gedə biləsiniz.

12. O, bütün canlıları ve bitkileri cüt yarattı. Mundleyiniz gamileri ve heyvanları yarattı ki,


14. Şübhəsiniz ki, biz Rabbimizə qayıdacagız”.


16. Yoxsa Allah yaradıqlarından qızları Özünü götürüb oğlanları sizin üçün seçmişdir?

17. Onlardan biri, Məhəmmətli Allahə aid etdikləri qız usağı ile müjde verilsə, hirsindən üzü qapqara qaralar.

18. Onlar zinət içinde öyvdulən və çəkişə zamanı aydın danışa bilməyən qızlarımınn Allahə isnad edirlər?
Məğar onlar molaklərin yaradılmasına şahidi olublar? Onların bu şahidiyi yazılıacaq və buna görə cavab verməli olacaqlar.


21. Bəlkə onlara bundan əvvəl kitab vermişik və onlar da ona istinad edirlər?


27. Yalnız onun yaradandan başka! Şübhəsiz ki, O onun doğru yola yönlədəyərəkdir.”


29. Doğrusu, Mon bunlarla da, atalarına da haqq və onu bəyan edən bir elçi gələnədək dənəsiq nəsib etdim.

30. Onlara haqq gəldikdə isə:
“Bu, sehərdər, biz ona inanmırıq!”– dedilər.

31. Onlar dedilər: “Nə üçün bu Quran iki şəhərdən (Məkkədən və ya Taifdən) olan büyük bir adama nazil edilmədi?”


33.Əxor insanların kafirlik zəminində birləşmiş vahid bir ümmətə çevrilənəmək təhlükəsi olmasaydı, Mərəhmətlə Allah inkar edənlərin evlərinin tavanlarını və çıxarıqları nərdəvanları da qümüşdən edərdik;
34. evlərinin qapılarını və söykəndikləri
taxtları da.

35. Üstəlik zinət də vərərdik. Bütün
bunlar sadəcə dünya həyatının keçicə
zövqüdür. Axırlə isə sonun Rəbbinin
yanında ancaq Allahdan qorxanlar
ütündür.

36. Kim Mərəmətli Allahin zikrindən
üz döndərsə, Biz şeytani ona
calayarım və on da ona yoldaş olar.

37. Şübəsiz ki, şeytanların onları haqq
yoldan sapdıracaq, onlar isə özərinin
haqq yolda olduğu qərarını güman
edəcəklər.

38. Nəhayət, o, hüzurumuz gəldikdən
yoldaşına deyər: "Kaş ki, mənim nə
sənən aranда məşəqə məğrib
arasındakı uzunluq qədər masafa
olaydı. Sen nə pis yoldaş imişsən!"

39. Onlara deyilər: "Siz haqsızlıq
etdiyinizə göxə bu gün azaba
şərək olmagınız səzə heç bir fayda
verməz!"

40. Sənni karlara eşitdiroqənsən, xəxud
korları və aşkar aşğınlıq içində
olanları doğru yola yönləroqənsən?

41. Biz sənə götürüb aparsaq da, yenə
onlardan mütələq intiqağım alacağız.

42. Xəxud onlara vəd etdiyimizi sənə
göstərcəyik. Şübəsiz ki, Bizim
onlara gücümüz çatar.
43. Odur ki, sən özünə vəhəy olunan ayəlara sarı! Ölündə, sən düz yoldan sb.

44. Doğrusu, bu Quran sənin üçün və sənin xalqın üçün bir şərəfdir. Siz sorgu-suala tutulacaqsınız.

45. Səndon ovvəl göndərdiyimiz elçilərdən — onların davamçularından sorus; Biz Mərəhəmatlı Allahdan başqa ibadət ediləsi məbədlərim icad etmişik?

46. Biz Musəm öz dəlliərini mizə Firon və onun oyanlarının yanına göndərdik. Musa dədi: “Mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyəm!”

47. Musa dəlliərinizi onlara bəyan edən kimi onlar buna güldülər.


50. Biz azəbi onlardan uzaqlaşdırən kimi, sözlərindən döndülər.

43. az-Zuxruf

52. Ya da mən bu aciz və az qala sözünü belə aydın başa sala bilməyən adamdan daha üstün deyiləmmi?

53. Nə üçün ona qızıl bilerəzlər taxilmayib və onunla birlikdə bir-birinin ardınca mələklər gəlməyib?"

54. Firon öz xalqını aldətdi, onlar da ona itaat etdilər. Həqiqatən, onlar fəsəq adamlar idilər.

55. Onlar Bizi qəzəbləndirdikdə onlardan intiqam altı həmsəni dənizdə batırıdıq.

56. Biz onları sonradan gələn nəsillər üçün əzi-tozu itirilib yox edilmiş bir millət və əbrət almın lə bir əhamətə çəvrirdik.

57. Məryəm oğlu ərnək göstərilərən səninin xalqın sevinəndən gül-dü.


59. O, yalnız və yalnız Bizim nemət qəbələyəz və İsrail oğullarına nüməna etdiyimiz bir quldu.

60. Əgor istəsəndik, yer üzündə inənzən sizi ovoz edəcək mələklər yaradardıq.

61. Həqiqatən, İsanın yer üzünə enması Saatin yaxınlaşmasıının aləmatıdır.
43. az-Zuxruf

Qiyamətə şəkk etməyin və Məna tabe olun. Budur, düz yol!

62. Şeytan sizi doğru yoldan döndərməsin. Şübhəsizi ki, o sizin açıq-aydın düşməninizdir.

63. İsa aydın dalillərə göldiyi zaman dedi: “Mən sizə hikmat göstərmişm və barəsində ziddiyətə düstüyünüz bəzə şeyləri izah etək üçün gəlmişəm. Allahdan qorxun və məna itaat edin!

64. Həqiqətən, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Elə isə Ona ibadət edin! Budur düz yol!”

65. Fırqələr öz aralarında ixtilaфа düstdər. Ağrılı-açılı bir günün özəbəndən vay zalımların halma!

66. Onlar özələri də hİss etmədən o Saatin qəflətən onlayna gəlmişindən başqa bir şeymi gözləyirlər?

67. O gün müttəqiələrdən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər.

68. Ey qullarım! Həmin gün siza qorxu yoxdur və siz həc ködələməyəcəksiniz də.

69. Siz aylərənimizə inman getirib müsəlman olmuşunuz.

70. Siz də, zövcələriniz də forəhə Canneta daxil olun!

72. Xeyirxah əməlləriniznin nəticəsi kimi varis olduğunuz Cənnət budur.

73. Orada sizin üçün bol-bol məyvalər vardır, onlardan yeyəcəksiniz.

74. Şübhəsiz ki, güñahkarlar əbədi olaraq Cəhənnəm əzabı içində qalacaqlar.

75. Onların əzabı yüngüləşdirilməyəcək və onlar orada nəümid qalacaqlar.

76. Biz onlara zülm etmədik, lakin onlar özloru zalim idilər.


78. Biz sızə haqqı təqdim etdik, lakin çoxunuz haqqı xoşlamırdı.


80. Yoxsa onlar elə həsəb edirlər ki, Biz onların sırlərinin və qızıl dənışqalarını eşitmərik? Xeyir! Yanlarsında əməllərinizi yazan elçilərimiz vardır.
43. az-Zuruf


82. Göyərənin və yerin Rəbbi, Ərşin Rəbbi müqaddəsdir və onların Ona aid etdikləri sıfatlərdən uzaqdir!”

83. Onları burax, qoy və olunduqları günə qovuşan adət batıl işlərə dalsınlar və bir müddət səylənsinlər.

84. Göyədə məbəd, yerədə də məbəd ieva Odur. O, Müdrikdirdir, Biləndird.

85. Göyərənin, yerin və onların arasındakı olan hər şeyin sahibi olan Allah ən Əzəmatlı, xeyri və barəkəti bol Olardır! O Saat (Qiyamat) haqqında bilgi Roundir və siz Onun hüzurge qaytarılacaqsimız.

86. Müşərkərənin Onu qoyub yalvardıqlarını tanrılar şəfaat verə bilməzərə. Mənasını birləşik haqqə şəfaat verənler isə istisnadır.


88. Peyğəmbər dedi: “Ey Rəbbim! Bunlar iman gatirməyən adamlərdər!”

89. Onlara “Salam!” deyib, vaz keç. Onlar tezliklə biləcəklər.

2. And olsun bu ayyın Kitaba!


4. Hər bir hikmatlı is o gecədə ayird edilir –

5. Dərgahımızdan vəhşi edilən amr ilə. Həqiqətən, kitəbələri və elçiləri Biz göndəririk –


7. Əgər yaxınlikdə inanırısınızsa, bilin ki, Allah göyərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir.


9. Lakin onlar şəkkə qaplıq şərəflərlər.

10. Sən göyənən aşkar bir tüstü gələcəyi günə gözə.

12. من: "آیه روبنیم! بیز بعیز بازابان قرتار، بیز دا آمانت گیتار" - دیوادکر.”

13. من لیه‌ی اوید-نوسیهت اسیدا بیماریت کی، اریوان من لیه‌ی اقیق-اسکار بیش پریویتام گالس دا،


15. بیز اسکا بیز از سیدان

16. کافیریا مبارک بیز مسیبیلا

17. بیز اندی آونس فرونون خالقیم

18. O dedi: "الله معیاری مکا قیتاری. هؤیجاتون، مکا سیدان کهیتی

19. Allah با چارک تکبیبی گیتاریم.

20. مکا سیدان مکا دا بازماندزد هام مکا مونیم روبنیم، هام دا مکا

21. ظهور مکا مکا نامنیمیمزفا، یم مکا مکا بازابانی

22. Sonra o، روبنیا یاکیریب دیدی:

"هؤیجاتون، بنلار گیناهاک برکاتیادی!"
23. Allah dedi: “Qullarımla birlikdə
gecə yola çıx. Şübəsiz ki, siz təqib
olunacaqsınız.

24. Donızı də səkit burax! Onlar suda
batırlacaq aşqərlərdirdir!”

25. Onlar nəçə-nəçə bağlar, əşmələr
qoyub getdilər;

26. Habela əkinlər, möhtəşəm yerlər

27. və içində həzz aldıqları nemətləri də
qoyub getdilər.

28. Bax belə! Biz o nemətlərə bəşəqlərini
varış etdik.

29. Nə göy, nə də yer onlardan otrü
ağlamadı. Onlara möhələt də
verilmədi.

30. Artiq İsrail oğullarını
alçaldıq azabdan
qurtardıq –

31. Fırdondan. Həqiqətən, o, özünü
yüksək tutan və həddi aşanlardan idi.

32. Biz İsrail oğullarını Öz elmimizdə
əlmələrdən üstün tutduq.

33. Onlara içində açıq-aydın imtahan
olan dolillər verdik.

34. Bunlar mütəlaf deyəcəklər:

35. “Bizim ancaq birə olumümüz var,
Biz bir daha dərildilməyəcəyik.

36. Şərə doğru deyərinizsə, onda
atarimonızı dərildib gətirin!”

38. Biz göy, yer və onların arasında olanları qələncə üçün və abas yera yaratmadık.


40. Şübhəsiz ki, ayırd etmə günü onların hamisi üçün müəyyən olunmuş vaxtıdır.

41. O gün dost dosta heç bir şeyə fayda vərə bilməyəcək, onlara kömək də edilməyəcəkdir.

42. Allahın rəhmətliyi kimsələrdən başqa! Həqiqətən, O, Guvərləridir, Roğmlıdır.

43. Həqiqətən, Cəhənnəmdəki əzəqəm ağacı

44. günahkar adamın yeməyidir.

45. İridilmiş yağın çöküntüsü kimi qarinlarda qaynayır –

46. qaynər su qaynayan kimi.

47. Onu tutub Cəhənnəmin ortasına sürüyün!

48. Sonra azab vermək üçün başına qaynər su töküün!
44. ad-Duxan

49. Dad bu azab! Són ki qüdrətlə və şərəflə idin.

50. Sizin şübə etdiyiniz azab budur!

51. Allahdan qorxanlar isə təhlükəsiz bir yerdə —

52. bağçalarda və çəşmələr başında olacaqlar!

53. Taftadan və atlaqdan libaslar geyib qarşı-qarşıya ayləşəcəklər.

54. Bax belə! Üstəlik onları iri qaragözli hurularla da evləndirəcəyik.

55. Onlar orada əmin-əmanlıq ənində hər meyvədən istəyəcəklər.

56. Onlar orada ilk ölümən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Allah onları Cəhənnəm azabından qorumuşdur —

57. sənin Rəbbinin lütfkarlığı sayəsində, Məhz bu, böyük uğurdu r.

58. Biz Qurəni sənin dilində asanlaşdırılıq ki, onlar öyüd-nəsihat ala biləsinlər.

59. Sən gözlə! Şübəsiz ki, onlar da gözləyirlər.
2. Bu Kitab Qüdrəli, Müdərək Allah təsəqəlindən nazil edilmişdir.
3. Haqiqətən, göylərdə və yerdə möməninlər üçün dəllər vardır.
5. Geçə və gündüzün bir-birini avəz etməsində, Allahın göyən yagmur endirib onun vasitasıla yeri ölümündən sonra diriltənəsdən və küləkləri iştədiyi şəmtə yönəltməsində düşüncəli insanlar üçün də dəllər vardır.
7. Vay halına iftiraçımın və günahkarm!


14. İman gətlərdə de ki, Allah, qazandıqları günahlara gör hər hansı bir tayfən cəzasını versin deyə, Allahın azəb günərlərini gözləməyanları bağışlasınlar.


16. Andolsun ki, Biz İsrail oğullarına Kitab, hökmranlıq və peyğəmbərlik bəxş etmiş, onlarə pak nəmatlardan
45. al-Casıya

ruzi vermiş və onları ahləmdən üstün etmişdik.

17. Onlara dink dair aydın dərili il vermişdik. Amma elm onlara gəldikdən sonra aralarındakı pəxilliyi üzündən intiləfa düşdülər. Şübhəşiz ki, sonun Robbin intiləfa düşdükə masalələr barəsində Qiyamat günü onların arasında hökm verəcəkdər.

18. Sonra sənə də dındə şəriət yolunu göstərdik. Sən ona təbə ol və haqqi bilməyənələrin istəklərinə təbə olma!

19. Çünki onlar sonu həc bir vəxli Allahdan qurtara bilməzərlər. Şübhəşiz ki, zalımərlə bir-birinin himayədaridirərlər, Allah isə müttəqilərin Himayədarıdır.


22. Allah göyləri və yeri adalatla yaratmışdır ki, hər kəs qəzandığının avazını alırsın. Belə ki, onlara həc bir haqısqızq edilməyəcəkdir.

23. Nəfsinən istəyanı ilahiləşdirən şəxsi gördünmə? Allah azalı elmi sayəsində onu azğınlığa saldı,
45. al-Casiya

qulaqını və qəlbini məhərldədi, gözüna də parə çəkdi. Allahdan başqa kim onu doğru yola yönlədi bilir? Məşər düşüb anlayırısınız?


27. Göylərin və yerin hokmranlığı ancaq Allaha məxsusdur. O Saatin (Qiyamətin) gələcəyi gün – mahz o gün yalan dənənanlar ziyana uğrayacaqlar.

28. Şəxən həmin gün bütün millətləri diz çökmüş görückənə, hor millət özəmələ kitəbinə tərəf çağırıncədə:
“Bu gün səzx etdiyiniz sözlərinə əxəzə veriləcəkdir!

29. Bu Bizim sizin eleyhinizə həqiqət sözəyən kitəbimizdir. Şübəsiz
ki, Biz sizin etdiyiniz emolleri yazdırırmış!


33. Onların etdikləri pis emollar özlərinin qarşısına çıxacaq, istehza etdikləri azab onları bürüyəcək


35. Bu ona görədik ki, sız Allahın aylarını masəxəyyə qoyurdunuz və dünya hayatı sızı aldəmişdi”. Bu gün onlar oradan çıxarılmayacaq və onlardan tövəbə etmələri tələb olunmayacaqdır.
36. Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və ahamların Rəbbi olan Allahə həmd olsun!

37. Göylərdə və yerdə bəyəklük yalnız Ona məxsusdur. O, Qüdrətlidir, Müdrikdir.

2. Bu Kitab Qüdrətlə, Müdərərək Allah tərəfindən nazil edilmişdir.


5. Allahı qoyub Qiyamət gününədək özününə cavab və ya bilməyən əşyalarə yalvaran kimsədən daha çox azmış kim ola biler? Halbuki o bəttər onların yalvarışından xəbərsizdirər.

6. İnsanlar bir yərə toplanmaqaları zaman bəttər onlara düşmana qəsiləçək və onların ibadətini inkar edəcəklər.


22. Onlar isə demişdilər: “Sən bizi məbudlarımızdan dənderməyəmə geldin? Əgər doğru
danaşınlardansansa, bize vəd etdiyini qatır!"


28. Bəs noyə görə Allahı qoyub Ona yaxınlaşmaq məqsədilə ilahiləşdirikləri kəslər onlara kömək


30. Onlar dedilər: “Ey qoıvənmüz! Biz, həqiqətən də, Musadan sonra nazil edilmiş, özündən avvalikləri təsdiqələyən, həqqa və düz yola yönəldən bir Kitab dənədik!

31. Ey qoıvənmüz! Allahın tablğatçılını qəbul edin və ona iman götərin ki, Allah günahlarımızı bağışlasın və sizi ağırlıq-acılı şərabdan qurtarsın!”


33. Məğər onlar gölürlə və yeri yaradan, onları yaratmaqla yorulmayan Allahin ölərisi də dərilməyə qədər olduğunu görənlərən? Sözsüz ki, O, hər şeyə qədərdir.


1. Kafırlərin və insanları Allahın yolunda sapdıranların amallarını Allah puça çıxarmışdır.

2. İman getirib yaxşı işlər görsənər, öz Rəbbindən gerək həqiqət kimi Müəmməda nazıl edilənə inananların ise Allah günahlarından keçmiş və onların vəziyyətini yaxşilaşdırmışdır.


5. *Allah* onları doğru yola yönlendik, onların halını yaxşılaşdıracığ.

6. ve onları özlerine tanımış olduğu Connete daxil edəcəkdər.

7. Ey iman getirənler! Eğer siz Allah'a (Onun dinine) kömək göstərsəniz, O da səzə kömək göstərər və ayaqlarınızı məhkəmlədər.

8. Qoy məhv olsun kafırlər! *Allah* onların aməllərinə puça çıxardar.


13. Sən qovub çıxaran məmlakətindən daha qüvvətli neço-neço məmlakətlər var idi ki, Biz onları məhv etdi kə onlara bir kömək edən də olmadı.
14. Magar öz Rabbindan vəhy edilmiş aydın dalilo istinad edən kimsə pis aməli özümən gözəl göstərilən və öz nəsflərini uyan kimsələr kimi ola birlərmi?!

15. Müttəqilərə və olunan Cənnətin vəsi fi belədir; orada xarab olmayan sudan çaylar, dədə dəyişməyən süddən çaylar, içərələrə lazıq verən şərabdan çaylar və süzlənmüş baldan çaylar vardır. Orada onları hər cür meyvə və Rabbi tərəfindən bağışlama gözləyir. Magar onlar od içində əbdədi qalan və bağırşələrini parça-parça edən qaynarsu su içidiləcək kimsələr kimi ola birlərə?


17. Doğru yolla gədənlərə gəldikdə isə, Allah onlara hidayətini artırır və onları teşvəhə olmaga müvəffəq edər.

18. Magar kafırlər o Saatin (Qiyamətin) qofildən onlara gələnənən başqa bir şey mi gözləyirlər? Artıq onun aləmələri gəlmişdir. O Saat onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almaları nəyə yarayar?

20. Möminlər: "Kaş cihada dair bir surə nazil olaydı!"- deyirlər. Hökmü bəlli bir surə nazil olub orada döyüş yada salınan kimi qalında xəstəlik olanların sənə ölüm ayağında bayılan kimsonun baxışı ilə baxdırıqlarını görərsən. Onlar daha yaxşı olardı ki,


22. Əgər haqdan üz çevrilsiniz, ola bilsin ki, yer üzündə fitna-fasad tərədəsiniz və qohumluq əlaqəlarınızı kəsəsiniz.

23. Onlar Allahın lənetlədiyi, qulaqlarını kər və gözərəni kor etdiyi kimsələrdir.

24. Məgar onlar Quran haqqında düşüncərlərmi? Yoxsa qalbləri qəfildir mi?

25. Hidayət yolunu tamdiqdan sonra haqdan dönmədə geriye üz tutanlara şeytan günah işləri gözəl Göstərdi və onlara uzun omur vəd etdi.

27. Bos moloklar onların üzlerine ve arxalarına vura-vura canlarını alanda **hallari** nece olacaq?


29. Yoxsa qalblərində xəstəlik olanlar ela hesab edirdilər ki, Allah onların kinküdərətinizi üzə çıxarmayacaq?


31. Andolsun ki, Biz arəmzədəki məyəxhidlərə və səbər edənlərə ayırd edib üzə çıxarmaq üçün səniz mütləq sinayacaq və barənizədə xəberləri də yoxlayacaq.

32. Söəzəz ki, kəfər olanlar, **insanlər** Allah yolundan səpdəranlar və hidayaət yolunu təniyədən sonra Peyğəmbərə qərşə çıxanlər Allahə heç bir zərər vura bilməzələr. **Allah** onların bütün emellerini puça çıxaracaqdır.
33. Ey iman gətirənlər! Allaha və Peyğəmbərə itaat edin və əməllərinizi püç etməyin!

34. Şübhosiz ki, kafir olanları, insanları Allah yolundan sapdıranları, sonra da kafir kimi ölüməri, Allaha heç vaxt bağışlamayacaqdır.


36. Həqiqətən, dünya həyatı oyun və aylıncədən başqa bir şey deyildir. Əgər iman gətirib Allahdan qorxsanız, O siza mükafatlarınızı verə və sizdən mal-dövlətinizi istəməz.

37. Əgər Allah sizdən bunu istəsə və sizdən takidə tələb etdiyi halda, siz xəsislik göstərsəniz, O, xəsislikdən xəsislik üzə çıxardar.

1. Haqqıqatın, Biz sana aydın bir qalaba verdik ki,

2. Allah sının əvvəlki və sonrağı günahlarını bağışlasın, sənə olan nemətini tamamlasın, sənə düz yola yönəltsin

3. və Allah sına böyük bir qalaba ilə kömək etsin.


7. Göylerin ve yerin orduları
Allahındır. Allah Qüdratlıdır, Mülkveridir.

8. Haqqıdaten, Biz sənə şahid, müjdəçi
ve xəbərdarlıq edən elçi kimi
əndərmışik.

9. **Biz belə etdik ki, siz Allahə və Onun
Elçisinə iman gatırısınız, ona kōmak
edəsiniz, onun hörmatını saxlayəsiniz
ve gecə-gündüz Allahı tərəfləyəsiniz.**

10. Sənə beyət edənlar Allahə beyət
etmiş olurlar. Allahın Əli onların
əllərinin üstündədir (Allah da
Öz yardım və kəməyi ilə onlarla
birləşdərək). Kim əhrəmini pozə, ancaq
öz aleyhinə pozmuş olər. Kim də
Allahla bağladığı əhrənin sədiq qalsə,
Allah ona böyük müəffət verər.

11. Geri qalan bədəvələr sənə: “Var-
dövlətəmiz və ailələrimiz bizi
dəyüşə getməkdən yaxındırıdır.
Allahdan bizim üçün bağışlanma
dilə!”— deyəcəklər. Onlar qələblərinə
əmləyanları dilləri ilə deyirlər. De:
“Əgər Allah sənə bir zarar yetirmək
ve ya bir xəyir vermək istəsə, Onun
edəcəyi işin qarşısını kim ala bilsə?”
Xəyər, Allah sənə ətdivinizdən
xəbərdərdər.

12. Doğrusu, siz elə zənn edirdiniz
ki, Peyğəmbər və məməlnər həc
vaxt öz ailələrinə qayıtmayacaqlar.
Bu, şeytan tərafından qələbindəzə


17. Döyüşə getməkda kora, çolağa, bir da xəstəyə gənəh yoxdur. Kim Allaha ve Onun Elçisine itaat etsə, Allah
onu ağacları altından çaylar axan Cennet bağlarına daxil edər. Kim də üz döndərsə, ona ağrılı-əcili bir azəb verər.


22. Ogar kəfirlər səzinə vuruşsalar, mütələq arxaya dönüb qəçərərə. Sonra də onlar özərənə nə bir himayədər, nə də bir yardımçı təpərərə.

23. Allahın əzəldən müəyyənlaşdırdıyi qayda belədər. Son Allahın qoyduğu qəyalərdə heç vaxt bir daşıqlik təpə bilməzən.

24. Sizi onların üzərində qələbə çalmağa müvəffəq etdikdən sonra, Məkkə


bundan qabaq – Makkaya girmədən avval sizə xaxın bir qələbə də bəxş edəcəkdir.

28. İslami bütün dərəcədən üstün etsin deyə Öz Elçisinini hidayətə və həqiqi dinline gənədən Odur. Şahid kimi Allah kifayətdir.


4. Şəbəsiz ki, sənə otaqların arxasından səsəyanların aksəriyyəti *na etdiklərinə* anlamlırlar.


9. Öğər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları barışdırın. Öğər onlardan biri digərinə qarşı təcavüzdə, təcavüzkar dəstə ilə, onun Allahın amrini yerinə yetirməyə qayıdanadək, vuruşun. Öğər o qayıtsa, hər iki dəstənə adalat barışdırının və insaflı olun. Sözdüz ki, Allah insaflıları sevir.


15. Mömənlər ancaq Allahə və Onun Elçisində iman gətirən, sonra heç bir şəkk-şübəxa düşməyən, Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlərdir! İmanlarında sadiq olanlar da məhəv onlardır.


17. Onlar müsəlman olduqlarına görə sənə minnət qoyurlar. De: “Müsləman olməsəniz dəyə mənə minnət qoymayın! Ögər doğru danışanlarmsıza, bilin ki, oslıncə Allah sizni imanə gətirməklə sizə mərhəmat göstərmışdır!”

18. Şübhəsiz ki, Allah göylərin də, yerin də qeybini bilir. Allah sizin nə etdiyinizizi görür.
1. Qaf. Şərafli Qurana and olsun!

2. Onlara öz aralarından xəbardarlığ edən bir peyəmbər gələmsinə təməccüb edən qəfirlər dədələr: "Bu çox qoriba bir şeydir.

3. Magar biz ölbə torpağa qarışdıqdan sonra yenidən quriləcəyik? Bu, alçatmaz bir qayıtdıdır!


5. Lakin haqq onlara gəldikdə onu yalan hesab etdilər. İndi onlar çaxışın vacib yətdədirərlər.


7. Biz yeri dəşadık, orada möhkəm dağlar yerləşdirədik və gözxəyan bitkilsərən hər növündən yetişdirədik.


9. Biz göydan bərəkətlı su endirdik, onunla bağlar və bəciilen taxıl dənələri bitirdik.
10. Elaca de meyveləri salxim-salxim asılımış hündür xurma ağaclarını bitirdik.


13. Ad qövmə, Firon xalqi, Lut qövmə,


17. Sağında və solunda iki məlak oturub onun alınlarını qeydi alır.

18. Dediyi elə bir söz yoxdur ki, onu yazmaq üçün yanında hazır durmuş göstəçi olmasın.


22. Sən bu günün haqqında qəflət içində idin. Amma Biz pərdəni sənin üzdəndən qaldırdıq. Sən bu gün çox xəstə gərərsən!

23. Yoldaşı (şəhid molok) deyəcəkdər: “Bu yanəmdəki hazırlırdır!”

24. Allah amr edib deyəcək: “Atın Cəhənnəmə hər bir inadəl kəfiri,

25. xeyrə mane olanı, aşqınləşib həddi aşanı, şübə edən,

26. başqa bir məbədə Allahə tay tutanı. Atın onu şiddətli əzəbən içinə!”

27. Yoldaşı (qeytən) deyəcəkdər: “Ey Rəbbimiz! O mən yoldan çıxarcırmadım, öksənə, o özü dərin aşıqınq içində idi!”


29. Mənim Sözüm davışməzdir. Mən bandalara zülüm edən deyiləm!”

30. O gün Biz Cəhənnəmə:
“Doldunmu?” – deyəcəyik. O isa:
“Yənə var mı?” – deyəcəkdər.
31. Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılacaq, onlardan əza qda olmayacaqdır.

32. Budur sizə vəd edilən Cənnət O, hər bir tövə edib Allaha üz tutan, Onun amrindən xəstə qələn kişilər üçündür.

33. Mərəmətli Allahdan Onu görən qorxan və Allaha yönəlməsi qəblə qələn kişilər üçündür.

34. Ora sağ-salamat daxil olan! Bu, Əhədiyyət günüdür.

35. Orada onlar üçün istədləri hər şey hazırlanmışdır. Üstəlik hüzurumuzda bundan da artdı – Allahi görək vardır.


37. Həqiqətən, bunda hassas qaləbi olan, hazır durub diqqətlə qulaq asan kimə üçün ibrət vardır.

38. Biz gözləri, yeri və onların arasında olanları altı gündə yaradıq və Bize heç bir yorgunluq üz vermdə.

39. Sən onların dediklərini sabir et! Gün doğmamışdan evvel və batmamışdan evvel Rəbbini həmd ilə tərifələ!

40. Gecənin bir vaxtında və səcdalərdən sonra Onun şənənin tərəflər de!
41. Dinlə ey Peyğəmbər! O gün carşı yaxın bir yerən çağıracaqdır.

42. O gün onlar bu səsli gerçəkdən eşidənəkler. Bu, qəbirlərdən çıxma günüdür.

43. Şübhəsiz ki, dirildən de, öldürüdən de Bizik. Dönüş de yələmiz Bizədir.

44. O gün yer onlardan ötrü yarılacaq, onlar sürətlə carşıya doğru çıxacaqlar. Beləə, onları bir yərə yığmaq Bizim üçün asandır.

45. Biz onlarmın dediklorunu yaxşı bilirik. Sən onları məcbur edən deyilsən. Sən Mənim təhdidimdan qorxanlara Quranla öyünd-nəsihət ver!
Az-Zariyat («Toz-torpağı səphəloyənlər») surəsi

Marhuməti və Rahmi
Allahun adi iles!

1. And olsun toz-torpağı strafa səphəloyənlərə!
2. And olsun yağmur yükü daşıyanlara!
3. And olsun asanlıqla üzüb gedənlərə!
4. And olsun işləri paylaşıranlara!
5. Sizə vəd olinanlar həqiqətədirdir.
7. And olsun gözəl görünüşü olan səmaya!
8. Sizin sözəriniz ziddiyyəttədir.
9. Ondan (Qurandan və Peygəmbərdan) döyən kimə döndərələr.
10. Məhv olsun yalançılər!
11. O kəslər ki, cəhalət içində olan qafillərdər.
12. Onlar Haqq-əsəb gününün nə vaxt olacağımı sorusurlar.
13. O gün onlara odda azəb veriləcəkdər.
15. Şübhəsiz ki, müttəqilər Cənnət bağlarımda və bulaqlar başında olacaqlar,
16. öz Robbinin onlara verdiği alacaqlar. Haqiqətən, onlar bundan əvvəl yaxşı iş görən adamlar olmuşdur.

17. Onlar gecələr ibadət edib az yatırdular.

18. Sübh çاغи isə bağışlanma diləyirdilər.


20. Qəti inanacaqları üçün yer üzündə dəlliər vərdir.

21. Sizin özünüzə də dalıllər vərdir. Məgər gəmürsünüz?

22. Sizin rüzüniz və səzin vəd olunan şəyələr göydər.

23. Göyən və yerin Robbin and olsun ki, bu vəd sizin damışmağa qüdrətiniz olduğu kimi haqiqətədirlər.

24. İbrahimin möhtəşəm qonaqlarının şəhvalatı sənə golib çatdı mı?


29. Züvəsi qışqırdı üz-gözünə vuravura dedi: “Axı man sonsuz qoca qarışam!”


31. İbrahim dedi: “Sizin işinizə nədir, ey elçilər?”

32. Onlar dedilər: “Biz günahkar bir qovma göndərilmişik ki,”

33. onların üstüne gildən dəşər yığdırış —

34. həddi aşanlar üçün səninin Rəbbinin yanında nişan qoyulmuş dəşər!”

35. Biz orada olan məminlərə o kənddən çixardıq.

36. Amma orada bir evdən başqa məsələn tapmadıq.

37. Ağrılı-acılı azabdan qorxanlar üçün orada bir əlamət qoyduq.


41. Ad qovmünün hekayəstində de ibrat vardır. O zaman Biz onların
üstüne xeyir-borokotsiz bir külak gəndərmişdik.

42. O külak üstündən keçdiyi hər bir şeyi sovurub külə döndərdi.


44. Onlar öz Rabbinin omrindən çıxdılar və onları gözərləri baxa-baxa ildirim vurdu.

45. Onlar ayağa qalxa bilmədilər və onlara kəmək edən də olmədi.

46. Daha avval Nuh gövənini məhv etdiik. Çünki onlar fəsəq adamlar idiylər.

47. Biz göyü qüdrətlə yaratdıq və Biz onu genişləndərdikrik.


49. Biz hər şeydən ərkək və dişi olmaqla əltərə yaratdıq ki, bəlkə, dəşənib əbrət aləsiniz.

50. De: "Allahə tərəf qəçm! Mən sizi Onunla açıq-aşkar qorxudub xəbərdər edənon!"

51. Allahla yanaşı başqa bir məbud qəbul etməyin. Mən sizi Onunla açıq-aşkar qorxudub xəbərdər edənon!"
52. Beləcə, onlardan avvalıkla də elə bir elçi gəlmədi ki, onun barəsində: "Shəhrazəd, ya da dələdir!"-demosinlər.


54. Artıq onlardan üz döndər! Sən buna göre qanımazsan.

55. Sən xatırlat! Çünki xatırlatmaq məminlərə fayda verir.

56. Mən cinlər və insanləri ancaq Mənsibət etmək üçün yaratdım.

57. Mən onlardan rəzi istəmirəm. Mən onlardan Məni ədərtmələrinin də istəmirəm.

58. Həqiqətnə, Allah rəzi verəndir, qüvvət sahibidir, Mətəndir.

59. Şübhəsiz ki, züləm edənləri həmtaylərinin qisməti kimi bir qismət gözləyir. Qoy onlar Məni tələdirməsinlər!

60. Onlara vəd olunmuş Gündən ötrü vay kafirlərin halma!
1. And olsun Tur dağına!
2. And olsun yazılımış Kitaba –
3. nazik darsi üzerinde olan Kitaba!
4. And olsun Beytulməmura!
5. And olsun yüksek tavana!
6. And olsun alovlanan donızo!
7. Rəbbinin azabı hokmən qayı olacaqdir.
8. Heç nə onun qarşısını ala bilməz.
9. O gün göy siddətə sarılaq, 
10.dağlar da hərəkətə gələcəkdər.
11. O gün vay halma haqqi yalan sayanlarım!
12. O kəslər ki, yalan bataqışında səyanlırlar.
15. Bələ ba da sehərdər, siz görmürsünüz?
16. Yanı orada! Dözsəniz de, dözəzəniz de sizin üçün eynidir. Sizə ancaq etdiyiniz cumların cəzası verilir".

17. Şübhasız ki, mütəqaqılar Cannat bağlarında və nemət icində yaşayacaqlar.


19. Onlara deyiləcək: "Xeyirxah cəmlərinizin avəzi olaraq nüşçənləqla yeyin, üçün!"


22. Onlara istədikləri meyvədan və atdan bol-bol verəcəyik.


24. Onların ətrafinda xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvarı kimi yeniyetmə oğlanlar olanacaqlar.
25. Onlar bir-birina üz tutub soruşacaqlar.


27. Allah da bizə mərəhumat göstərdi və bizi qızmaq yel əzəbəndan qorudu.


29. Onlara xatırlat! Sən öz Rəbbinin nemətli sayosında nə kahinsan, nə də dəli!


31. De: "Gözəlin, mən də siziuli birlikdə gözələnənən!"

32. Yoxsa onların ağğıları bunu onlara smr edir? Yaxud onlar azğın adamlandır?

33. Yoxsa onlar: "Bunu özündən uydurduq!" - deyirərlər. Xeyr, onlar iman götərmirlər.

34. Əgər doğru söyləyirlərə, qoy Qurana bənzər bir kəlləm götərsinlər.

35. Belka onlar öz-özünə yaramblar? Yaxud onlar yaradanlərdir?

37. Yoxsa sənin Rəbbinin xaziniyələri onlardadır? Yaxud onlar hökm sahibidirlər?

38. Yoxsa onların, üstüncə çıxib məlaklərin səhəbələrini dinlədikləri bir nərdəvəmi vardır? Onda qoy onların mələkləri dinləyənləri anlaşıqlı bir dədəl gətirənlər!

39. Yoxsa qızlar Onun, oğlanlar isə sizindir?

40. Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyərsən və onlar da bərcəl qalıqlarına görə aşır yûk altındadırlar?

41. Yoxsa onlar qeybi bilir və onu yazırlar?

42. Yoxsa bir hiyələ qurmaq istəyirər? Amma kafirlər özərə o hiyəlin qurbanı olacaqlar.

43. Yoxsa onların Allahdan başqa bir məsbudu var? Allah onların qoşduqlarını şərəklərdən uzaqdır.

44. Əgər onlar göy parçalarının düşdüyünü görsələr: “Bulud topasıdır!”— deyərlər.

45. Sən onları sarsılıcaqlarını gönlə qovuşana qədər tərk et!

46. O gün hiyələri onlara heç bir fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcəkdir.
47. Haqiqat, zalimlar üçün bundan başqa azab da hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir.

48. Son öz Röbbinin hökmüno səbir et! Haqiqat, son Bizim Gözlerimiz önündən. Yuxudan qalxdiqda Röbbini həmd ilə zikr et!

49. Gecənin bir vaxtında, bir də ulduzlar batandan sonra Onun şənini təriflər de!
1. And olsun batmaqda olan ulduza!

2. Sizin yoldaşınız na haqdan azmış, na da yoldan çıkmışdır.

3. O, öz isteyi ile danıştırm.


5. Bunu ona çox qüvvəli olan öyrətdi –


7. O, en uca üfüqda idi.

8. Sonra Məmmədə yaxınlaşib aşağı endi.


10. Sonra Allāh Öz quluna nəzil edəcəyini vəhy etdi.

11. Peyğəmbərin qəbələ gördüyüünü yalan saymadı.

12. İndi siz onunla gördüyü şey barəsində mubahisəəmə edirsiniz?

13. Onu bir daha öz surətdə enərkən gördü –

14. son həddəki Sidr ağacının yanında.
15. Məva başı da onun yanındadır.


17. Peygamberin gözü yayınmadı və həddi aşmadı.


19. Siz tapındığınız Lat və Uzzamı gördünüz mü?

20. Həmcinin üçüncü olan Mənətə da?

21. Magar oğlanlar sizin, qızlar onundurmu?

22. Onda bu adalətsiz bölgü olardı!


24. Yoxsa insan üçün istədiyi hər şey hazırlanmışdır?

25. Axirət do, dünya da Allahindir.


27. Axirətdə inanmayanlar, həqiqa tərədə, mələklərə qadm adları verirlər.

29. Sən də Bizi zəkət etməkdan üz çevirib dünya həyatından başqa bir şey istəməyənən üç döndər!

30. Onların bilik səviyyəsi budur. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbim Onun yolundan azərən da, doğru yolla gedənə də yaxşı tanıyır.


33. Gördünmə üz çevrənən,

34. malindan azaciç verib sonra heç verməyənən?

35. Məgər o, qeybi bilərmə ki, bunu görmən?
36. Yoxsa Musanın səhifələrində oalanlar barədə ona xəber verilmədi?

37. Magar vəfəli olan İbrahimin səhifələrində oalanlar barədə ona bildirilmədi?

38. Heç bir günahkar başqasının günah yūkünü daxılmaz.

39. İnsan can atdığı şeyə nail olar.

40. Əlbətə, onun can atdığı amel ona nəsib olacaqdır.

41. SOURA da ona bunun əvəzi tam veriləcəkdirl!”

42. Son dönüş sənin Rəbbindir.

43. Güldürüən da, ağladan da Odur!

44. Öldürüən da, dirildən da Odur!

45. O, insanlardan və heyvanlardan biri erkək və biri də dişi olmaqla iki cüt yaratdı –

46. axıdən bir nütəfədən.

47. Takrar diriltmək də Ona aiddir.


49. Şirənin (ulduz) də Rəbbi Odur.

50. O, övvəlki Ad tayfasını məhv etdi.

51. Şomudu də məhv edib onlardan heç kəsi sağı buraxmədi.

52. Daha öncə Nuh qovmünü də məhv etdi, çünkə onlar daha zalim, daha azgın kimsələr idi.
53. Alt-üst olmuş kəndləri də O viran qoydu.

54. Onların başma gətirəyini gətirdi.

55. Sen öz Rəbbinin hansı nəmatlarına şübhə edirsin? 

56. Bu də avvəlki xəbərdarlıq edib qorxudanlar kimi bir qorxudandır.

57. Yaxınlaşan Qiyamət günü yaxınlaşdı.

58. Allahdan başqa heç kəs onun qarşısını ala bilməz.

59. Siz bu Söza təaccübənirsiniz,

60. gülürsünüz, heç ağlamırsiniz,

61. və oynayib qələnirsiniz?

62. Siz Allaha səcdə qılın və Ona ibadət edin!
1. O Saat (Qiyamat) yaxinlasdi va ay bolundu.
2. Onlar bir mocuza gordukda uz donderib: “Bu, tez kecib-gedan bir sehrrid” deyirlor.
3. Onlar Peygamberi yalanli saydilar va oz nofslorinin istoklorina tabe oldular. Halbuki har bir is berqerar olacaqdir.
4. Onlara kifrdan cokindiran neca-neca xebarlar galmsidir.
5. Bu boyuk bir hikmatdir. Lakin arxa cevranelare tohdidlar no fayda vera bilor?!
6. San de onlarni tirk et! Carcin onlarni xoshagalmaq bir seya cagracaq gun
7. onlar zollil baxislara gozlorini asagi dikmis halda, strafa yayan cayirtkalar kimi qabirlorinden cixacaqlar.


14. İnkar edilmiş peygəmbərə mükafat olaraq o gəmi Gözlərərimiz önündə üzdə gedirdi.

15. Andolsun ki, Biz həmin hadisəni nosillərə iḥrət üçün saxladıq. Amma heç bir yada salan varmı?

16. Görəydin Mənim azəbim və qərəxtəmiş nəcə oldu!

17. Andolsun ki, Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaştırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?

18. Ad gövmü də elçiləri yalançı saydı. Görəydin Mənim azəbim və qərəxtəmiş nəcə oldu!

20. O, insanları kökünden çıxardılmış xurma kötükləri kimi qopardı atırdı.

21. Göraydın Menim azabım və qorxudurğunun nece oldu!

22. Andolsun ki, Biz Quramı yada salmaq üçün anımladıq. Amma heç bir yada salan varmı?

23. Somud qövmü də xəbərdarlıq edənləri (peygəmbərələri Saleh) yalan saydı.


25. Zikr aramızdan təkə onamı verildi? Xeyr, o, yalançdır, lovğadir!”


27. Biz onları sınığa çakmak üçün bir dişi dəvə göndəracayik. Onların nə edəcəklərinə gözə və aziyədlərinə səbir et!

28. Onlara xəbər ver ki, bu su, dəvə ilə onlar arası bölüşdürülmüşdür. Hor biri su içməyə öz növbəsində gəlsin!”


30. Göraydın Menim azabım və qorxudurğunun nece oldu!
31. Haqiqatdan, Biz onlara bira
tükiripodici sos göndardik va onlar
mal-qara ağılından istifada edilen quru
saman kimi oldular.

32. Andolsun ki, Biz Qurani yada salmaq
úçun asanlaşdırıldıq. Amma hec bir
yada salan varmi?

33. Lut qovmü da xab达尔ги edənleri
(peyğamberleri Lutu) yalan saydı.

34. Biz onların üstüne qasırğa ila birğa
daşlar göndardık. Yalnız Lutun
ailesini sübh qığ xilas etdik –

35. Özümüzdan bir marhumat
olaraq! Biz şükur edənleri belə
müdafatlandırırız.

36. Andolsun ki, Lut onları Bizim
azabımızla hadaladı, onlar ise bu
xabDarlıqlara sübh ila yanaşdular.

37. Onlar Lutdan qonaqlarını israrla
təşeb etdilər. Biz da onları kor etdik
va dedik: “Azabımı va tehdidlərimi
dadin!”

38. Sübh tezdan onlara yaxalarından al
çakmoyəcek bir azab geldi.

39. Elə isə azabımı va tehdidlərimi
dadin!

40. Andolsun ki, Biz Qurani yada salmaq
úçun asanlaşdırıldıq. Amma hec bir
yada salan varmi?

41. XabDarlıqlar Firon naslinə de
gönderildi.
42. Onlar dəllərimizin həmsən yalan saydılar. Biz də onları Qüvvət və Qüdrətimizə layiq şəkildə qəzəb yaxaladık.

43. Sizin kafırləriniz onlardan yaxşıdır mı? Yoxsa Kitablarında sizə toxunulmazlıq vəd edilmişdir?

44. Yoxsa onlar: “Biz qalib gələcək bir dəstəyik!” – deyirlər?

45. Bu dəstə mütəşəbbi məglub olacaq və arxaya dənüb qəçəcəkdir.

46. Xeyr! Onlara vəd edilmiş vaxt o Saatdır (Qiyamat günündür). O Saat isə daha ağır, daha acıdır.

47. Şübhəsiz ki, günahkarlar azənliq və azab-əziyyət əlcindədirər.


49. Biz, həqiqətən də, hər şeyi qədərincə yaratdıq.

50. Biz bir çəka dəfə amir edirik, o da bir göz qırğumında yerinə yetir.

51. Andolsun ki, Biz neçə-neçə homtaylamızı məhv etmişik. Amma heç yada salan varmı?

52. Onların etdiyi hər şeyəməllərinin yazılıdığı kitablarındadır.
53. Hör bir küçük va büyük amol yazılımışdır.

54. Şühösiz ki, müttaqilar Cennat bağılarinda va çaylar kanarında,

55. qadir Hökmdarin hüzurundaki haqq məclisində olacaqlar!
1. Mərmətlə Allah
2. Qurəni öyrətdi.
3. İnsanı yaratdı,
4. ona danışmağı öyrətdi.
5. Güneş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkat edir.
7. Allah göyünü ucaldı və tərzini qoydu ki,
8. çəkidi həddi aşmayınız.
9. Şəyalartın tərzidə insanlaşma çəkin və çəkinin öskülməyin.
11. Orada meyvələr və salximli xurma ağacları vardır.
12. Həmçinin saçaqlı danlı bitkilər və xəsətirli çiçəklər də vardır.
13. Elə isə Robbinizin hansi nemətlərinin yalan sayırısınız?
15. cınleri de tomoz oddan yaratdı.

16. Elı iso Robbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

17. **Allah** iki məşərin və iki məğribin Robbidir.

18. Elı iso Robbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?


20. Onların arasında məncə vardır, onu keçə bilməzərlər.

21. Elı iso Robbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

22. Onlardan mərvari və mərcən çıxır.

23. Elı iso Robbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

24. Dənizə dağlar kimi, yelkənləri qaldırılmış halda uzun gəmlər də Onundur.

25. Elı iso Robbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

26. **Yer** üzündə olan hər kəs qələmə məhkumdur.

27. Ancaq Robbinin azəmbəli və kərəmətli Üzü əbədidir.

28. Elı iso Robbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız?

30. Ela ise Rabbinizin hansı nemetlerini yalan sayırımız?

31. Ey ağır yükü olan insan ve cin tayfası! Tezlikle ancaq sizinle maşgul olacağınız.

32. Ela ise Rabbinizin hansı nemetlerini yalan sayırınız?

33. Ey cin ve insan tayfası! Öğur göyların ve yerin hüdudlarını yarlı keçe bilirsinizse, keçin! Siz ancaq qüdrat ve qüvvətə keçe bilirsiniz.

34. Ela ise Rabbinizin hansı nemetlerini yalan sayırınız?

35. Sizin üstünüzə tüstüşə alov ve arımış mis ve ya tüstü göndəriləcək ve siz bir-birinə kəmf edə bilməyəcəkəsiniz.

36. Ela ise Rabbinizin hansı nemetlerini yalan sayırınız?

37. Goy yarlıb dağ edilmiş və ya xus və xus qurğuşun kimi qipqırımız olacaqdır.

38. Ela ise Rabbinizin hansı nemetlerini yalan sayırınız?

40. Elə isə Rəbbinizin hansı nəmtələrini yalan sayırırsınız?
41. Gənnəhkarlar simalarından tənnacaq, kəkilərindən və ayaqlarından yaxalanacaqlar.
42. Elə isə Rəbbinizin hansı nəmtələrini yalan sayırırsınız?
43. Budur gənnəhkarların yalan hesab etdikləri Cəhənnəm!
44. Onlar onunla qeynar su arasında dolanacaqlar.
45. Elə isə Rəbbinizin hansı nəmtələrini yalan sayırırsınız?
46. Rəbbinin hüzürununda durmaqdan qorxanlar iki Cənnət bağı gözəl yır.
47. Elə isə Rəbbinizin hansı nəmtələrini yalan sayırırsınız?
48. İkisində də növbənöv meyvalarla dolu budaqlar vardır.
49. Elə isə Rəbbinizin hansı nəmtələrini yalan sayırırsınız?
50. İkisində də iki axar bulaq vardır.
51. Elə isə Rəbbinizin hansı nəmtələrini yalan sayırırsınız?
52. İkisində də hər meyvədən qoşa-qoşa vardır.
53. Elə isə Rəbbinizin hansı nəmtələrini yalan sayırırsınız?

55. Elə isə Rəbbininiz hansı nemətərini yalan sayırız?

56. Orada gözlərini öz arxarına dikmiş, onlardan övvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır.

57. Elə isə Rəbbininiz hansı nemətərini yalan sayırız?

58. Onlar sənki yaqut və merçandırlar.

59. Elə isə Rəbbininiz hansı nemətərini yalan sayırız?

60. Yaxşılığın avəzi ancaq yaxşılıq deyildir mi?

61. Elə isə Rəbbininiz hansı nemətərini yalan sayırız?


63. Elə isə Rəbbininiz hansı nemətərini yalan sayırız?

64. Hər ikisi tünd yaşıldır.

65. Elə isə Rəbbininiz hansı nemətərini yalan sayırız?

66. İkisində də fəvvara vuran iki bulaq vardır.

67. Elə isə Rəbbininiz hansı nemətərini yalan sayırız?
55. ar-Rahman

68. İkisində də cürbəcür meyvelər, xurma ağacları və nar vardır.

69. Elə isə Rəbbininin hansı nemətərini yalan sayırısınız?

70. Orada xoş xəsiyyətli, gözəl qızlar vardır.

71. Elə isə Rəbbininin hansı nemətərini yalan sayırısınız?

72. Çadırlarda gözərini öz ərərərinə dəkəmiş hurələr vardır.

73. Elə isə Rəbbininin hansı nemətərini yalan sayırısınız?

74. Onlardan əvvəl özərlərə həc bir insan və cins toxunmamış qızlar vardır.

75. Elə isə Rəbbininin hansı nemətərini yalan sayırısınız?

76. Onlar yaşıl balıslara və gözəl doğaəclərə dərəkənəcəklər.

77. Elə isə Robbinizin hansı nemətərini yalan sayırısınız?

78. Sonin azəmat və kərəm sahibi olan Robbinin adı nə qədər mübərəkdır.
1. Vaqia qopacağı zaman
2. onun qopduğunuhec kəs dana bilmez.
4. Yer siddətə titrədiyi zaman,
5. Dağlar parça-parça olub ovləndişi
6. və atrafa səpələnmiş toz-torpağı dəndiyi zaman,
7. siz üç dostəyo ayırılacaqsınız.
8. Sağ tərəf sahibləri. Nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri!
10. Xeyirxah işlərdə önda gedənlər, Connotda da öndədirərlər!
11. Onlar Allaha yaxın olanlar,
13. Onların çoxu avvalki nəsillərdən,
14. az bir qismi da axırımcılardandır.
15. Onlar bəzənmiş təxtlər üstündə
16. qərşisi-qərşisi öyrənilən qıxıltıqların dırskəklənəcəklər.

17. Onların ətrafinda həmişəxəs və xidmatçılardan fırlanacaq oğlanlar fırlanacaqlar;

18. çiçəklər və dərələr ilə dolu bədənlər, bərdəxörələr və qəddəhərələr —

19. omdan başlayı bəzərəm və məst olmazlar,

20. bəyənəf seçdiyərə meyvelər

21. və istədiyə qış atı ilə hərłąncəklər.

22. Onlar iri qarəcələ qurilər gözələn —

23. sədəf içində saxlanılmış mərvarıyyə bənzər hurilər.

24. Bu, onların etdiyərə emələrin müəafəti olacaq.

25. Onlar orada nə boz səz, nə de günaha səhəb olan səhəbet eşidəcəklər.


27. Sağ tərəf sahəblərin. Nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahəblər!

28. Onlar tikansız sidə ağacırları arasında,

29. meyvelərin salxım-salxım aşılmuş banan ağacırları altında,

30. uzanmış kölgəliklərdə,
31. daim axan sular konarında,
32. çoxlu meyvalar,
33. tükanmaz və qadağan edilməyən meyvalar içində
34. və hündür dəşəklər üstündə olacaqlar.
35. Biz Cennətdəki qadınları yeni biçimdə yaradacaq qıza.
36. Onların bakıra qızlar edəcəyi –
37. ərərini əSean, həm yaşıdlar.
38. Bunlar sağ tərəf sahibləri üçündür.
39. Onların çoxu əvvəlki nəsilərdən,
40. bir qismi də axırincilərdəndir.
41. Sol tərəf sahibləri. Nə bədxəxtər sol tərəf sahibləri!
42. Onlar qizmar yel və qaynar su içində,
43. qapqara duman kələğiində olacaqlar.
44. Bu duman nə sorin, nə də xoşagələndir.
45. Onlar bundan əvvəl cah-calal içində idilər,
46. böyük günah işlətəkdə israr edirdilər
47. və deyirdilər: "Məşər biz ölüb torpaq və sür-sümük olduğdan sonra yenidənmi dərildiləcəyik?"
48. Yaxud bizim acdalarımızni
dirildiləcəklərmə?

49. De: "Şübhəsiz ki, ayvəklilər də,
sonrakılar da,

50. ballı bir günün müəyyən vaxtında
mütələq toplanılaqlar.

51. Sonra, siz ey doğru yoldan azanlar,
haqqi yalan sayanlar!

52. Siz mütələq azəqum ağacından
yeyəcəksiniz,

53. qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız,

54. üstündən də qaynar su içəcəksiniz.

55. Siz onu susamış xəste dəvalər kimi
içəcəksiniz”.

56. Bu onların Haqq-əsab günləndəki
ziyafətindir.

57. Sizi Biz yaratdıq. Bəs nə üçün
dirildiləcəyinizdiəq etmirsiniz?

58. Axıtğıınız nüfəndən gördünüzmü?

59. Onu siz yaradırsınız, yoxsa Biz?

60. Sizin aranızda ölümü Biz müəyyən
etdik və heç nə Bizim qarşımızi ala
bilməz.

61. Sizi bənzərləriniz ilə avaz etməyə və
sizi özünüz bilmədiyiniz başqa bir
şəkılə yaratmağa Bizə mane olan
təpilməz.
62. Siz ilk yaradılışı bilirsiniz. Bəs no üçündirildiləcəyinizbarəddi düşünmürsünüz?

63. Okdiyiniz gördünüz mü?

64. Onu sıx bitirirsiniz, yoxsa Biz?

65. Öğör Biz istəsaydık, onu bir saman çöpüne döndürərə, səz do heyətə gələrdiniz,

66. və deyərdiniz: ”Biz ziyana uğrad iç." Daha doğruśu nemətlərdən məhrum olduql!"

68. İçdiyiniz suyu gördünüz mü?

69. Onu buluddan sıx endirirsiniz, yoxsa Biz?

70. Öğör istəsaydık, onu açı edərdik. Bəs no üçün şükür etmirsiniz?

71. Yandırdığınız odu gördünüz mü?

72. Onun ağacını sıx yaradırsınız, yoxsa Biz?

73. Biz onu Cəhənnəm yada salmaq və müsəfərlərin istifadəsi üçün yaratdıq.

74. Elə isə Ulu Rəbbinin adına tərəflər de!

75. Ulduzların batdığı yerlərə and olsun!

76. Kas bunun, doğrudan da, büyük bir and olduğunu bilərdiniz.
77. Häqiqətən, bu, ehtirama layiq Qurandır,

78. qorunub saxlanılan Yazidadır (Lövhiməhfuздadır).

79. Ona yalnız pak olanlar toxunur.

80. O, alomların Rabbi tərəfdən nazil edilmişdir.

81. Siz bu kələmi yalan sayışmınız?

82. Sizin verilən ruziya şükur etməyən, onu yalan saymaqla yerinə yetirirsiniz?

83. Can boğaza yetişdiyi zaman –

84. həmin an siz can verən adama baxışınız.

85. Biz ona sıxdan daha yaxım oluruq, siz isə buni görmürsünüz.

86. Madam ki siz iddiyanıza görə haqq-hesab olunmayacaqsınız

87. və doğru danışanlarımız, onda, o cami geri qaytarın?

88. Amma əgər o, Alla həxəx olanlardandırır,

89. onda rəhmətə, gözəl ruziya və Nəlm bağına yetişər.

90. Əgər o, sağ tərəf sahiblərinəndərsə,

91. ona: “Sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun!” – deyiləcakdır.

92. Yox əgər o, haqqı yalan sayanlardan ve doğru yoldan azanlardandırır,
93. *onun* ziyafəti qaynar su olacaq,

94. özü də Cəhənnəmdə yanacaqdir.

95. Haqiqətən, bu, şübədə doğurmayan bir haqiqətdir.

96. Elə isə Ulu Rabbinin adına təriflər de!
1. Göylər və yerə olanların həməsi  
Allahın şənini tərəflər dəyir. O,  
Qüdrətlidir, Müdrikidir.

2. Göylərin və yerin hokmranlığı Ona  
məxsusdur. O hem dirildir, hem də  
öldürür. O, hər şeyə qadirdir.

3. Övvəł da, Axir da, Zahir da, Batin da  
Odur. O, hər şeyi bilir.

4. Göyləri və yerli älə gündə yaradan,  
sonra da Ərsə ucalan Odur. O, yerə  
girənə da, oradan çıxานa da, göyən  
enənə da, oraya qalxanı də bilir. Siz  
harada olsanız belə, O sizinlədirlər.  
Allah sizin nə etdiklərinizi görür.

5. Göylərin və yerin hokmranlığı Ona  
məxsusdur. Bütün işlər ancaq Allahə  
qaytarılacaqdırlar.

6. O, gecəni gündüzə qatır, gündüzü də  
gecəyə qatır. O, kökərdə olanların  
bilir.

7. Allahə və Onun Elçisinə iman  
gətirin! Sizin istiqrazında verdiyi  
maldan xeyirxah işlərə sərf edin!  
Sizdən iman gətirib mallarından  
xəcrəyəniləri böyük bir mükafat  
gözələyir.


16. Məminlərin qəlbinin Allahın zikri və haqdan nazil olan ayələr üçün yumşalması, daha öncə özlorino Kitab verilmiş, uzun bir müddət keçdikdən sonra ise qələbləri sərtləşmiş, çoxusu da fəsiq olmuş kimələr kimi olmaməsi vaxtı qəlib çatmadımı?

18. Şubahosiz ki, sədq verən kişi və sədq verən qadınlar və Allaha gözlə borc verənlər üçün avazı qət-qət artıracaqdır. Onlar üçün çox dəyarlı bir müəfatı da vardır.


22. Yer əzündə baş verən və sizin başımızda gələn elə bir müəbat yoxdur ki, Biz onu yaratmamışdan əvvəl o,
Yazıda müjde edilmiş olmasın. Şübhesiz ki, bu, Allah için çok asandır.

23. Allah bunu elinizden çıxana kadar bırakmayasınız ve Onun sızı verdiyine haddinden artıq sevinmeyiniz dey, bela izah edir. Allah hiç bir özünden razı, öznünü öyünü sevmir.


26. Biz Nuhu və İbrahimı göndərdik, Peyğəmbərləyə və Kitabı onların nəsline nəsil etdik. Onların bir qismi doğru yoldaşdır, çoxu isə fəsəqərdİRdİR.

27. Sonra onların ardına dalbadal elçilerimizi yolladık. Sonra Maryəm oğlu İsans göndərib ona İncil bəxş etdik. Onun ardına gedənlərin qalblərinə şafqat və marhumət


9. Ey iman gətirənlər! Gizli dənəşənlərimiz zaman günah, düşmənçilik və Peygamberə qarşı
9. Çixmaq barəda danışmayın. Yaxşı işlər və Allahdan qorxmaq barəda danışın, hüzuruna toplanılacağınız Allahdan qorxun!


14. Məgar sen, Allahin qəzəbləndiyi adamlarla dostluq edənləri
görmdinmi? Onlar nə sizəndirərlər, nə de onlarдан. Onlar bila-bila yalandan and içirlər.


17. Allaha qarşılı nə malları, nə de övlərdərən onlara heç bir fayda verə bilməyəcək. Onlar Cəhənnəm sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar.

18. Allah onların hamısıdır dirildəcəyi gün onlar sizi and içəkləri kimi, Ona da and içəcək və nə isə oldu etdiklərini güman edəcəklər. Ösləndə, onlar əsl yalançılardır.


20. Məhz Allahə və Onun Elçisində qarşı çıxanlar on zəlil kimsələr arasında olacaqlar.

**al-Haşr**

(«Toplanma») surəsi

**Marhumatlı ve Rahmli**
Allahın adı ıla!


3. Əgər Allah onlara sürən hokmən yazmamış olsaydı, onlara dünyada **başqa** əzab verərdi. Axırtda isə onlar üçün od əzabı hazırlanmışdır.


5. Xurma ağacını kəçəyiniz yaxud onları kökü üstündə salamat qoymaqınız Allahın iznilədir və Onun fəsilələri razil etməsi üçündür.

6. Allahin Özdən Elçisinə onlardan verdiyi qənimətlərə tərəf siz nə at, nə də
dəvə sürdünüz. Lakin Allah Öz elçilərinizi istədiyi kəslər üzərində hakim edir. Allah hər şeyə qadirdir.


10. Sahəbəildən sonra gənənlər dəyiylər: "Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən övlə iman gətirmiş qardaşlarımıza bağışla."
Bizim qəlbimizdə iman götənələrə qarşı nifrat və həsənə yer vermə. Ey Rəbbimiz! Haqqıdakı de, Sen Şəfiiqlisiniz, Rəhmiilsiniz!


12. Əgər onlar yurdundan qovulsalar, münəfiqlər onlarla birlikdə çıxib getməz, müəlləmlər onlarla qarşı vuruşsalar, onlara kəməklik göstərməzər. Əgər onlara yardım etmiş ələsər belə, geri dönmə qəçər, sonra da onlara heç bir kəmək edilməz.

13. Doğrusu, onlar ürəklərində Allahdan çox sızdan qorxular. Çünki onlar anlayaman adamlardır.

15. Onlar özlerinden bir az övvel ahlallarının çarzasını damış, özleri için de ağırlı-acılı bir azab hazırlananmış kimserere bönzəyirlişlər.


19. Allahunun adanın, buna görə davə Allahu onları özlerine unutduruğu kəsər kimi olmayın! Onlar fəsilərdərdir.


23. O, Özündən başka həc bir məbəd olmayan, Hökmrən, Müqəddəs, Pak, haqqı təsdiq edən, hər şeyi müşahidə edən, Qüdrətli, Qadir, Məğrur Allahdır. Allah onların Ona şərəf qoşduqlarından ucazır.

Mənim və Rəhmi Allahın adı illə!


2. Əgar onlar sizi ola keçirəlar, siza düşmən keşlər, alları və dilləri ilə siza pislik ədar və sizin kafir olmanızı istəyərlər.

3. Nə qohumlarımız, nə də ovladlarınız səzə bir fayda vera biler. Qiyamət günü Allah sizi bir-birinizdən ayıracaqdı. Allah nə etdiklərinizi görür:

4. İbrahim və onunla birlikdə olanlarda sizin üçün gözəl bir nümunə vardır. Onlar öz qövünsə dedilər: "Həqiqətən, biz sizdən və

5. Ey Rəbbimiz! Bizi kafirlər üçün sınaq ətəm. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla. Həqiqətən, Sən Qüdrətlisi, Mədriksən!”


8. Allah din uğrunda səzinə vuruşmayan və sizi öz diyərəndan qovub çıxarmayan kimsələrə yaxsiləq etməniz və onlarla insafə davənmanınızı səzə qadəğan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı olanları sevir.


11. Əsər zövçələrinizdən hər hansı biri sizə qovub kafirlərin yanına getdə və sizdə kafirlərə vuruşub qalib gələniz, ela keçirdiyiniz qənimətdən zövçələri çıxub getmiş kimsələrə onların sərf etdikləri mehr qədar verin. İman ətəridiyiniz Allahdan qorxun!

12. Ey Peygəmbər! Məmin qadınlar Allahə heç bir şərəf
qoşmayacaqlarına, oğurluq və zina etməyəcəklərinə, uşaqlarını öldürməyəcəklərinə, allər ila ayaqlarını arasında olam yalanla örtübasdırdı etməyəcəklərinə (ərlərindən olmayan uşaqlarını onlara isnad etməyəcəklərinə) və heç bir xaslı işdə sənə qarşı çıxmayaçaqlarına dair sana beyat etmək üçün yanına gəldikləri zaman onların beyatını qəbul et və Allahdan onların üçün bağışlanma dila. Həmişə, Allah Bəğişlayandır, Rəhməlidir.

as-Saff
("Saf") surası

Marhumatlı ve Rahmili
Allahın adı iler!


2. Ey iman gətirənlər! Nə üçün siz etməyəcəyiniz şeyləri danışırısınız?

3. Etməyəcəyiniz şeylərdən danışmağınız Allah tərəfindən böyük nəfərə qarışılır.

4. Şəhəsiz ki, Allah məhkmə bir diyar kimi saf-saf düzəltüb Onun yolunda vuruşanları sevir.


6. Bir zaman Məryəm oğlu Isa demişdi: "Ey İsraillər! Həqiətən, man Allahın siza gəndərdiyi, məndən evvel nazil edilmiş Təvratı təşdiqləyən və məndən soura gələcək Əhməd adlı peyğəmbərlə sizi müjədələyən bir elçisiyəm!" Allahın elçisi onlara açıq-aydın delilər
gətirdikdə onlar: “Bu, aşkar bir sehərdir!”— dedilər.

7. İslama dövət edildiyi halda, Allaha qarşılı yalan uydurandan daha zalim kim ola biliə? Allah zalim adamları doğru yola yönəltməz.


10. Ey iman gətirənlər! Sizi ağırlı-əcili azəbdan xilas edəcək bir ticarət sizi bildirimmi?


1. Göylere ve yerde olanların hamisi Hökmran, Müqaddas, Qüdratlı, Müdrık Allahin şanına terifler deyiir.


5. Onlara Tövrata omal etmek tapşırıldığdan sonra ona omal etməyənlər belinde gözlə kitab daşışan, amma onlardan faydalana bilməyən uzunquəla bənzəyirlər. Allahın ayalarını yalan sayan adamların məsəli nəcə de pisidir. Allah zalim adamları doğrə yola yönəltməz.

dostları olduğunuz iddia edirsinizse ve doğru danışanlarımıza, onda özünüze ölüm dilayın!”


2. Onlar andırları sipər edib insanları Allah yolundan döndördürlər. Haqiqəton, onların törətdikləri oməllər necə də pısdır!


5. Onlara: "Gelin Allahin Elçisi sizin üçün bağışlama diləsin!"— deyildiyi zaman başlarını yeləyir və sen onların özlerini dərəçəq üz döndərdiklərinə görürsən.


10. Sizlərdən birinə ölüm gəlib: “Ey Rəbbim! Mənə bir az möhəlt ver ki, sədaqə verib oəsəsiləhərən olum!”— deməmişdən əvvəl səza verdiyim rəzu dən xərcləyən.

al-Tağabun
("Qarşılıqlı aldanma") surəsi

Marhamatlı və Rahmli
Allahın adı ilə!


De: "Xeyr, Rəbbimə and əlsən ki, siz mütləq dirildiləcəksiniz. Sonra ise etdiyinizə araqlar səza xəbər veriləcəkdir. Bu, Allah əcəri şax asandır!"

8. Elə iso Allaha, Onun Eləşismə və nazil etdiyinizə Nura (Qurana) iman götirin! Allah ən etdiklərinizəndən xəbardardır.


10. Kafir olub aylanımızı yalan sayanlara gəldikdə isə, onlar Cəhənnəm sakinlərdirdir. Onlar orada əhəmi qalarəqlər. Ora neccə də pis dönüş yeridir!


17. Əgər Allahə gözəl bir borc versəniz (malımı Onun yolunda xərcləsəniz), O bunu sizin üçün qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah şükərin əvəzinə verəndir, Həlimdir.

18. Allah qeybi də, əskəri də Biləndir, Qüdrətlidir, Müdrikdir.


4. Heyzdan kəsilmiş yaşılı qadınlarınizin iddəsi barəsində şəhəniiz varsa, onların, eləcə de həla heyz görməmiş


5. Əgər o sizi boşasa, Rəbbi sizin avazıınızda ona sızdan daha yaxşı zövçələr – müsləman, mömin, itaatkar, tövəbə edən, ibadət edən, oruc tutan dül qadmərəl və bakıro qızlar vera biler.


7. Ey kafir olanlar! Bu gün üzr dilməyin. Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını çəkəcəksiniz!


1. Mülk Əlində Olan Allah ən Əzəmatlı, xeyri və barəkəti bol Olandır. O hər şeyə Qadirdir.

2. Əmlə bəxərinən həmsənməz daha yaxşı olduğunuzu sinamaq üçün ölümü və həyatı yaradan Odur. O, Qüdrətlidir, Bağışlayandır.

3. Yəddi göyə tabəqələr səkilində quran Odur. Sən Məhrəmatlı Allah yaratdığında qətiyyən bir uyışmaqlıq tapmazsan. Bir başını qaldırıb göyə dılqət yetir, həc onda bir çat görürsənmi?


7. Onlar ora ya adıdlıqda onun dəhşətlə uğultuyla qəyanədəklə rəqəmlərlər.


10. Onlar deyəcəklər: "Əgar biz dələsəydik və ya anlasəydiq alov şələləri saçan od sadəklinin içində olmazdıq!"

11. Onlar öz günahlarını etiraf edəcəklər. Rədd olsun alovu od sadəkləri!


13. Sözləniz səzli saxlasanız da, onu açıq desəniz də, farqi yoxdur, Allah köksərə oalanları bilir.

14. Yaradan Allah Lətif və hər şeydən Xəbərdar olduğu halda, ola bilərmək, O, gizlində və aşkarda olanları bilməsin?  


18. Müşərələrdən avvaliklər də bunu yalançı hesab etmişdilər. Gördüyün Mənim onlar həlak etmişim necə oldu!


20. Ya da Mərəmatlı Allahdan başqa siza kömək edə biləcək qoşununuz varmı? Kafirələr ancaq aldanmaqdadırlar!


22. Elə isə üzü üstü sərənərək gədən daha doğru yoldadır, yoxsa düz yolda özi şüş gədən?


25. Onlar deyirler: “Oğer doğru deyirsinizsa, bu vəd nə vaxt olacaq?”


30. De: “Deyin görün, oğur suyunuz yerin dibinə çökə, Allahdan bəşək kim sızə axar su qətirə biler?”
1. Nun. And olsun qələmə və qələmə almanlara!


3. Şübhəsiz ki, sənin üçün təkənəmoz bir müəefa hazırlanmışdır.

4. Haqqıdən da, sən böyük oxlaq sahibən!

5. Sən də gərcəksən, onlar da –

6. hansımızın dəli olduğunu.

7. Şübhəsiz ki, Rəbbin Onun yolundan azərənlar və haqq yolda olanları daha yaxşı tanıyır.

8. Elə isə haqqı yalan sayanlara güzəştə getmə.


10. İtəat etmə hər tez-tez and içəna, alçağa,

11. qəybat edənə, dedi-qodu yayana,

12. xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara,

13. daş ürəkliyə, bunlardan sonra da başqasının adını məninsəyən firidaqqiyyə –
14. **o adam** var-dövlət və oğul-uşaq sahibi olsa belə.


16. Biz onun bərəmənə damğa vuracaqız.

17. Həqiqatən, Biz bağ sahiblərinini sınaga çəkdəyimiz kimi onları da sınaga çəkdik. O zaman bağ sahibləri səhər açılanında bağda olan meyvaları mütləq dərəcdələrinə and içmişdilər

18. və heç bir əstisna da etməmişdilər (“insallah” deməmişdilər).

19. Onlar yuxuda ikon Rabbinin azabı o bağı bürüdü.

20. **Bag yamb** zülmət gece kimi qapqara oldu.

21. Onlar səhər qalxdiqda bir-birlərinin çağırırdilar:

22. “Əgər meyva dərəcəsindəsə, bağınzə erən gedin!”

23. Onlar baga yollandılar, yol boyu da bir-birlərinə belə pişinəyirdilər:

24. “Bu gün oraya – yımımğı heç bir kasıb girməsin!”

25. Onlar bu məqsədə kasıbları baga buraxmamağa qadır olacaqlarını zənn edib erən getdilər.

26. **Bagi** göründə isə belə dedilər:
“Deyəsan, biz düz gəlməmişik!”
27. Xeyr! Biz bu bağın xeyrindən məhrum olmuşuz!

28. Onların ən inafisi dedi: “Məgər man sizə Allahın ənənim tərəflər söyləyin deməmişdim mi?”

29. Onlar dedilər: “Rəbbimizin pəkdir, müqaddəsdir! Haqiqətən də, biz özmüze zülm etmişik!”

30. Onlar dönbə bir-birlərini qınamağa başlədlər.

31. və dedilər: “Vay halımıza! Biz həddi aşanlarıq!”

32. Ola bilsin ki, Rəbbimiz bizə bu bağın əvəzinə ondan də xaşışının versin. Elbette, biz Rəbbimizə yönələrik.”

33. Dünyadakı azəb belədir. Axırot azəbi isə də xaşükdür! Kaş biləydilər!

34. Şübəsiz ki, müttəqilər üçün Rəbbin dargahında Neim bağları hazırlananmışdır.

35. Biz heç müsəlmanı günahkarlara tay tutarıqmı?

36. Sizə nə olub, necə hökm verirsiniz?

37. Yoxsa sizin elə bir kitabımız vardır ki, əsyankarla itaətkarın eyni olducsonu ondan oxuyursunuz?

38. Ya da onda bəyanıyiniz hər bir şeyin sizin olacağınız yazılmışdır?
39. Yaxud Bizimə Qiyamət günününədək ədd bağlamışınız ki, istədiyiniz hər şey sizin olacaqdır?

40. Onlardan soruş ki, kim buna zamin duracaqdır?

41. Yoxsa onların şərəkləri vardır? Əgar doğru danışırlarsa, onda qoy şərəklərinə gətirsinlər.

42. Ayaqın açılaq və onlar səddəyə çağırılacaqları, lakin buna qədir ola bilməyəcəkləri gün –

43. onların baxışları yazıq görmək alacaq, özərinə də zillet bürüyəcəkdir. Hərçənd ki, onlar dənəyiada əkan səğ-salamat halda səddə qilməğa dəvət olunurduxlar.

44. Bu Sözu yalan sayanların Mənim öhdəmə burax. Biz onları tovlayib bilmədikləri bir yündən tədricən azəba sürüklayırıik.

45. Halalik Mən onlara möholot verirəm. Şübhəsiz ki, Mənim kafırlar üçün qurduğum həyiəm çox güclüdür.

46. Yoxsa sən onlardan bir muzd istəyirsen və onlar da ağır bir borca düşəblər?

47. Yoxsa qeyb onların alındırdı və onlar da ona baxış istədiklərini yazırlar?

48. Sən öz Rəbbinin hökmüna sabir et və balıq sahibi Yūnum kimi olma!
O zaman o, qəm-qūssa içində
Rəbbinə dua etmişdi.

49. Əqər Rəbbinin mərhəmatı ona yetişməsəydi, o, qınanmış halda hiç bir bitki bitməyən boş yerə atılacaqdi.

50. Lakin Rəbbi onu seçib emlisalehərdən etdi.


52. Halbuki bu Quran aləmlər üçün özüd-nəsihətdən başqa bir şey deyildir.
1. Haqq olan Qiyamat!
2. Nədir haqq olan Qiyamat?
3. Sən nə biləsin ki, nədir haqq olan Qiyamat?
4. Səmud və Ad tayfaları qalbları qorxuya salan Qiyamət yalan saydalar.
5. Səmud tayfasi qorxu vərə bir səlaşı mahv edildi.
6. Ad tayfasi ise hədsiz soyuq və şiddətlə küləkə yox edildi.
7. Allah onu yeddi gecə, səkkiz gün fasila vermadan onların üstündə sərdirdi. Sən orada olsaydın, o tayfanı xurma ağacının yıxilmiş çürük gövdələri kimi yera sərilmüş görərdin.
8. Sən onlardan qalan bir kimsəya heç rast gəlmisanmı?
10. Onlar öz Rəbbinin elçisinə asi oldular, O da onları şiddəti artan bir şəzələ yaxaladı.
11. Su aşğ-b-dəşdıqda Biz sizi üzən gəminə dəşdiz.

12. Sizə bir xətəsilətma olsun və yadda saxlayan qulaqlar onu yadda saxlasın dəyə bələ ətdik.

13. Sur bir cəfə üfürüləcəyini,

14. yer və dağlar qaldırılıb bir cəfə əsə bir-birinə çırpılacağı zaman –

15. həmin gün Vəqə qopacaq.


17. Məşəklər isə onun ətrafında olacaqlar. O gün samin Rəbbinin Ərşini səkkiz məşək əsəyiacaqdır.

18. O gün siz məşərə gatiriləcəksiniz və heç bir sərriniz gizlədləməyəcəkdir.

19. Kitabı şəq alına verilən deyəcəkdər: "Budur, oxuyun kitabımı!

20. Mən bilirdim ki, ətdiklərimin hesabına qovuşacağım”.

21. O, xoşbəxt xəyat sərcəcəkdir –

22. uca bir Cənnətdə –

23. ela bir Cənnətdə ki, onun meyvələri lap yaxınlıqda olacaqdır.

25. Kitabı sol olına verilən kimə isə deyəcəkdir: “Ka$ kitabım məna verilməyədi!
26. Həsəbdən da xəbərim olmayağıdı!
27. Ka$ ilk ölümüm həmisəlik olaydı!
28. Var-dövlətim məni azəbdan qurtarmadı.
29. Hökməranlığım da məhv olub getdi”.
30. Ma$əkləra deyiləcək: “Onu yaxalayəb zəncirləyin!
31. Sənə da Cəhənnəmə atın!
32. Onu uzunluğu yetmiş dərsək olan zənciro vurun!
33. Çünki o, Büyük Allahə iman götərəndir,
34. və hec kəsi kasıbə yerdərmə yədirməsqə rəğbatlandərdir.
35. Bu gün burada onun üçün bir dost təpilməz.
36. Qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur.
37. Onu ancaq günaхkarlar yeyər”.
38. And içərəm ham gördüklerinizə,
39. ham də görəndiklərinizə!
40. Bu, möhtərəm bir Elçinin sözüdür.
41. O, şair sözü deyildir! Nəcə də az inamırмыz!
42. O, kahin sözü de deyildir! Necə de az düşünürsünüz!
43. O, aləmlərin Rabbi tərəfindən vəhşi edilmişdir!
44. Əgər Muḥammad bazı sözleri əzindən uydurub Bizə aid etsəydi,
45. Biz onu sağ əlindən yaxalayar,
46. sonra da şah damarını kəsərdik.
47. İçərinizdən hiç kəs buna mane ola bilməzdi.
48. Haqiqətən, bu Qurən müttəqilər üçün bir nəsihtədirdi.
49. Aranızdan Qurəni yalan sayanlar olduğunu da bilirik!
50. Haqiqətən, bu, kəflər üçün bir pəşmançılıqdır.
51. Səqsüz ki, bu Qurən əsl haqiqətədirdi.
52. Elə isə Büyük Rəbbinin adına təriflər de!
1. İstəyən kimə baş verəcək əzabı istədi—
2. bunu kəfiylər üçün dilədi. O əzabın qarşılanmasını alın tapılmayacaq.
4. Moloklar və Ruh Cabrail Ona doğru sayı olli min ilə bərabər bir gün arzında qalxırlar.
5. Son xəmkinə səbir et!
6. Doğrusu, kəfiylər o əzabin uzaq olduğunu güman edirlər.
7. Biz isə onun əyən olduğunu görürük.
8. O gün göy ardılmış metal kimi olacaqdır.
10. Dost dostun halını xəbər almayacaq.
11. Halbuki onlar bir-birini gərcəklərlər. Günahkar o günün əzabından qurtarmaq üçün fidya vermək istəyər — öz oğullarımı,
12. həyat yoldaşını və qardaşını,
13. ona sighnacaq vermiş nəslini

14. va yer üzündə olanların hamisini – təki bu onu xilas etsin.

15. Xeyr! Bu, alovu şöllənən Oddur –

16. başın dərisini sütür çixaran bir od.

17. O od çagırır haqqə arxa çevrənə, ondan üz donnaşənə

18. va mal-dövlət yığib saxlayəm.


20. Ona bir pislik toxunduqda özündən çıxır,

21. bir xeyir nəsib olduqda isə xəsislik edir.

22. Namaz qilanlar istəsnədər.

23. O kəsərlər ki, namazlarının hamisə qırlar.

24. O kəsərlər ki, onların mallarında məlum bir haqq vərdər-

25. dilənən va haya edib dilənməyən miskinlər üçün.


27. O kəsərlər ki, Rəbbinin azabından qorxurlar.

28. Axı Rəbbinin azabı onlar üçün də tehlükəsiz deyil.
29. O kaslar ki, tanasül üzvlərini zina dan qoruyurlar –


31. Bundan artıqını istəyənlər isə haddi aşanlardır.

32. O kaslar ki, əmanət danmir və əhdələrin pozmurlar.

33. O kaslar ki, şahidliklərinə mətindirilər.

34. Bir də o kaslar ki, namazlarını dəqiqlikle qılırlar.

35. Connet bağlarında hərəmat göstəriləcək insanlar da elə onlar olacaqdur.

36. Sonə doğru əldəsən kəfirlərə na olib belə –

37. Sağdan-soldan dəstələrlə atrafına yığıslar? 

38. Deyəsan onların hamısı Naim canımətinə bir təbər gira biləcəklərinini düşünülər?

39. Xeyr! Bu məmkün deyil! Biz onları bildikləri şeydan xalq etmişik.

40. And içirom məşriqlərin və məşrəşlərin Rabbına! Biz doğruadan da, elə bir qüdrət malikik ki, –

41. onları daha yaşayırlar əlavə edə bilərik. Bunda qarşımıza çıxa bilən tapılmaz.
42. Vədə verilmiş günə çatanadək onlarla daha işin olmasın, qoy boş-boş danışınlar və syləsinər.

43. O gün, məбудlarına ibadətə can atırmışlar kimi onlar qəbirliqdən çıxacaqlar.

44. O gün onların baxışları yere dikiləcək, özərini də zillet bürüyəcəkdir. Budur onların xəbərdar edildikləri gün!
1. Həqiqətən, Biz Nuhu öz qövmuşənə gənərdik və dedik: “Sən öz qövmuşənə, onlara əqli-əsil bir əzab gəltəməmişdən əvvəl xəbərdər et!”
2. O dedi: “Ey qövmuşə! Şübəsiz ki, mən sizə aydın bir tarzda xəbərdər edənmə!”
3. Allaha ibadət edin, Ondan qorxun və mənə itət edin!
6. Amma davətənim onların haqdan qəzmələrinə daha da artırırdı.
7. Sən onları bağışlayasan deyə mən hər dəfə onları imanə davət etdikdə, onlar barmaqlarını qulaqlarına tıxayır, paltarlarına bürünrər, küzfərlərdə isə ədər ədər və ötkəm-ötkəm təkəbərlənərdilər.
8. Sonra mən onları aşkarcasına davət etdim.
9. Sonra mən onlara əhəm uca saslə, əhəm da gizlice bildirib

dedim: “Rəbbinizdən bagıšlanmağınızi dilöyin! Həqiqətən, O, çox Bagışlayandır!

11. O, sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər,

12. var-dövlət və oğul-uşaqla sizin imdadıniza çətər, sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradır.

13. Nece olub ki, siz Allahın böyüklyünü layiqinə uca tutmursunuz?


15. Magar Allahın yeddi göyə tabəqa-tabəqa nece yaratdığıni görmürsünüz?


17. Allah sizi torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir.

18. Sonra O sizi ora qaytaracaq və yenidən çıxardacaqdır.

19. Allah yeri sizin üçün xalı təki dəşədı.

20. Belə etdi ki, orada geniş yolalarla hərəkət edəsiniz”.

22. Onlar mənə qarşı böyük bir hıyla işlatdilar

23. və özləriini təhə oylanlara dedilər: “ Öz məbudlarınızı tərk etməyin; Vəddi, Suvai, Yağusu, Yəyuq və Nəsri tərk etməyin!”

24. Artıq onlar çoxların azdırması. Sən də zalmlərə azığınqanın başqa bir şey arurma”


27. Əgər Sən onları sağ qoysanız, onlar qullarını azdıracaq və yalnız günahkar, kafir əvlədər doğub-tərəddüclər.

28. Ey Rəbbim! Məni, valideynlərimi, evimə mömin kimi daxil olanləri və bütün mömin kisi və qadınları bağışla! Zülmkarların isa ancaq həlakını artır”.
1. De: "Məna vəhə yoldan ki, cinlərdən bir dəstə Quran dinlədikdən sonra öz tayfalarına qayıdıb dedilər: "Həqiqəten, biz heyətəmiz bir Quran dinlədik!"


4. Bizim safchimiz İblis Allahə qarşı hədsiz yalanlar damışır.


7. Onlar da siz zənn etdiyiniz kimi, elə düşünürdülər ki, Allah əyanları dərilməyəcəkdər.

8. Biz səmaya qalxdıqda onun sərt gözətçilər və yandırıb-yaxan alovalarla dolu oldugunun şahidi olduq.

10. Biz bilmirik, bununla yerəkələrə pislik etmək qəsd edilmişdir, yoxsa Rəbbi onların doğru yola yönəltmək istəmişdir?


15. *Doğru yoldan* sapanlar Cəhennəm üçün odun olacaqlar*.

16. Ögər onlar o yolda sabit qalsaydılar, Biz onlarə bol-bol su verərdik.

17. Belə edərdik ki, bununla onların sinayaq, Kim öz Rəbbinin zikrindən
üz döndərsə, O, həmin şəxsi siddətli bir azaba maruz qoyar.

18. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin!

19. Allahən qulu qalxəb Allahə dua etdikdə cinlar az qala onun dövrəsində bir-birinə keçib çeper yaradırdılar.

20. De: “Mən yalnız öz Rəbbimə dua edəm və kimissə Ona şərik qoşmuram!”

21. De: “Mən sizə nə ziyən verməyə, nə də sizi doğru yola yönəltməyə qadir deyiləm!”

22. De: “Həqiqətən, mən Allahən kimə xilas edə bilməz və mən Ondan başqa bir pənah yeri tapa bilmərəm!

23. Monim alindan gələn ancaq Allah və Onun göndərdiklərini təblig etməkdər. Kim Allahə və Onun Eləsinə asi olarsa, onun üçün içərisində abadi qalacaqları Cəhənnəm odu hazırlanmışdır”.

24. Onlar özürlərə və olunmuş azabı gördükləri zaman kəmən köməkçisinin daha zəif və sayca daha az oldquunu biləcəklər.

25. De: “Mən sizə və olunmuş azabin yaxın oldquunu və yaxud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin etmiş oldquunu bilmirəm.”
26. O, qeybi Biləndir və Öz qeybini heç kəsə açmaz;

27. rəzə qaldğı elçidən başqa. Həqiqətən, *Allah* onların önündə və arxasında gözetçilər qoyur ki,

28. *hər kas* onların, Rabbinin göndərdiklərini nece təblig etdiyini bilsin. *Allah* onların nə etdiyini nəzarəti altında saxlayır və hər şeyi ayrı-ayrılıqda hesaba alır'.
al-Muzzammil
(«Bürünmüş») surəsi

1. Ey *libasina* bürünüb örtünmüş *peyğəmbər*!
2. Az bir hissəsi istisna olmaqla gecələr *namaza* dur!
3. *Gecənin* yarısını, yaxud ondan bir az əskilt,
4. və ya ona artır. Qurənə da aramla oxu!
5. Həqiqətən Biz sənə ağır bir Sözl- Qurən vəhə edəcəyik.
6. Sözsüz ki, gecə qalxaq çox çətin və Qurən oxumaq daha münasibdir.
7. Şübhəsiz ki, gündüz səninin üçün uzun-uzadi işlər vardır.
8. Rəbbinin adını zikr et və özünü tamamila Ona həsr et!
11. Məni, ayalərimi yalan sayan var-dövlət sahbləri ilə tək burax və onlara bir az məhələt ver.
12. Haqiqatan, Bizdi onlar üçün qandallar və Cəhənnəm hazırlanmışdır.

13.-boğazda tıxanib keçməyən yemək və ağrılı-əcib bir azab da vardır.

14. O gün yer və dağlar titrayacak, dağlar sapağını qum təpəsinə döncəkdər.

15. Haqiqatan, Biz Firona elçi göndərdiyimiz kimi sizə do şahidlik edəcək elçi göndərdik.


17. Qəzər kürə etsəniz, əşəqlərinin saclarının ağaracağı gündən neçə yaxa qurtaracaqsınız?


O bilir ki, bəzələriniz xəsta olacaq, dəgərəriniz Allahin mərhəmətindən ruzi olsa etmək məqsədində müxtəlif yerlərə səfərə çıxacaq, bir qisminiz də Allah yolunda vurusacaqdır. Buna görə *namaz qilarkən* Qurandan səzə asan olanı oxuyun! Namaz qılın, zəkatınızı ödəyin və Allaha gözl bir bərc verin. Bu dünyada qabaqcadan özünüzə hansı xeyirli amalları tədarük etsəniz, Allah yanında onun daha xeyirlişi ilə və daha büyük mükafatla övəz olunduğunu göreceksiniz. Ele isə Allahdan sizi əvət etmasını istəyin! Şübhəsiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir!
al-Muddassir
(«Örtünmüş») surəsi

1. Ey libasına bürünüb örtünmüş peyğəmbər!
2. Qalx və insanları xəbərdar et!
3. Takca Rəbbini uca tut!
4. Geyimini təmiz saxla!
5. Pis şeyləri tərk et!
6. Yaxşılığı təmənən məqsədədə etmə!
7. Rəbbinin üçün səbir et!
8. Sur üfürülərək –
9. Çotin bir gün olacaq.
11. Məni yaratdığım kimə ilə tək burax;
12. Mən ona bolluca var-dövlət bağışladım,
13. qayığınə qalan oğullar verdim
14. və onu hər cür imkanlarla təmin etdim.
15. Bənlərə baxmayaraq, o, yenə də cləvə etməyini arzulayırdı.
16. Xeyr! Cünkə o, aylarımızı inadla inkar edir.
17. Mən onu sırt bir yoxuşa sürüklayacağam.

18. Çünki o, fikirləşərkən qərara gəldi.

19. Ona ölüm olsun! Necə qərara gəldi?

20. Sonra yenə ona ölüm olsun! Gör nə qərara gəldi?

21. Sonra o nazar saldı.

22. Üz-gözünü tursudub qasqabəğimini tökdü.


24. və dedi: "Bu, sehribazlardan eştilib təkrarlanan sehərən başqa bir şey deyildir!

25. Bu, adı insan kəlamıdır!


27. Son haradan bilsən ki, Səqər nədirdi?! 

28. O, kimsəni sağ-salamat buraxmaz,

29. dərəni yandırıb-yaxar.

30. Onun üzərində on doqquz gözətı mələk vardır.

31. Biz Cəhənnəm gözətçilərinin yalnız mələklərdən etdik və onların sayımı on doqquz etdik ki, bu, kafirər üçün ancaq bir smaq olsun, əzərə Kətab verilənlər yaxınlik hasil etsinlər, iman götərənlərin imanı artsin, Kətab verilənlər və möminlər həqqa
74. al-Muddassir


32. Xeyr! And olsun aya!

33. And olsun döyəb uzaqlaşan gecəye!

34. And olsun ağarmaqda olan səbəh çagına!

35. Doğrudan da o Cəhənnəm dən böyük fəlakətdir,

36. həm bəşəriyyət üçün xəbərdərdiridır,

37. həm də sizlərdən yaxşı islər görüb irəli çıxmaq və ya günah edib geriyo düşmək istəyənlər üçün.

38. Hər bir kos qazandığının girovuna çevrilir,

39. sağ tərəf sahiblərindən baxqa.

40. Onlar Cənnət bağlarınında bir-birlərindən soroşacaqlar –

41. günahkarlar barəsində.

42. Sizi Səqərə salan nədir?


44. Kasıbı da yedizdirəmdəz dik.
45. Batil sözler danışanlarla birlikdə biz də dənişərdik,
46. və Haqq-hesab gününü yalan hesab edərdik –
47. əlüm yaqinliyi bizə gələnə qeder ‒
48. Odur ki, şəfəət edənların şəfəət onlara fayda verməz.
49. Onlarə nə olub ki, nəsisəton uz dəndərilər?
50. Sanki ürəkdülmüş vəhi uzunqulaqlardır ki,
51. ovçularından yaxud aslanandan qaxırlar.
52. Eksəna, onlardan hər biri vəhi olunmuş şəhifələrin məhz ona verilməsini istəyir.
53. Xeyr! Eksəna, onlar Axirətdən qərəxmurlar.
54. Xeyr! Bu Quran bir nəsisətdir.
55. İstəyən onu xətirləyər.
56. Bilin ki, Allah istəmədiyə onlar xətirləyə bilməzər. Mütləq qüdrətindən qərib şəkinəyə layiq olan da, bağışlamağa qədər olan da Odur!
1. And içirmə Qiyamat gününü!
2. And içirmə peşmançılıq çakan nofo!
3. İnsan ela düşünür ki, Biz onun sümüklerini yığa bilməyəcəyik.
4. Mütləq yıqacaq! Biz onun barmaq uclarını bərpa etməyə qadırık.
5. Lakin insan bundan sonra da günah etmək fikrindədir.
6. O: "Qiyamat günü ne vaxt olacaq!"—deyə rəşəndə soraşur.
7. Gözlor bərəlo qalacaq,  
8. ay tutulacaq  
9. və günəşlo ayn qovuşacaq zaman –  
10. o gün insan deyəskədird: "Hara qacaq?"  
11. Xeyr, o gün pənah aparılaq yer tapılmayacaq.  
12. O gün qayıdır ancaq sənən Rəbbinə olacaqdır.  
14. Əslində, insan öz aleyhina şahidlik edəcəkdir —
İzvlə olub-olmadığı bütün halları ortaya qoysa da.

Cəbrail sənə Qurən nazıl etdikdə onu tələm-tələsik yadda saxlamaq üçün dilini təşəbbüs etdi.

Şübəsiz ki, sənin qəlbində onun qərar tətmisə və dilində onun oxunması Bizə aididir.

Biz onu oxudugumuz zaman sən onun oxunşunuzu izlen.

Sonra, səzsiz ki, onu izah etmək də Bizə aididir.

Xeyir! Əksə, siz tez ötüb keçən fənə dünyamı sevir,

Axırdən isə uzaqlaşırsınız.

O gün nəcə-nəcə üzlər nurlanacaq

və öz Rəbbinə baxacaqdır.

O gün nəcə-nəcə üzlər də tutulub qaralacaq

və yəqin edəcek ki, onlara müəllif artıq üz vermişdir.

Xeyir, o ruh körpücük sümüklərinə yətişəcəyi zaman;

“Ovsunu kim oxuyacaq?”—dəyiləcəkdir.

Can verən adam dünya hayətindən ayrılışını yəqin edəcəyi

və ayaq ayağa dolaşaçağı zaman—
30. o gün har kas Rabbinin huzuruna gətiriləcəkdir.

31. O kəfər ne Qurən təsdiq etdi, o da namaz qildi.

32. Haqqi da yalan saydı və üz döndərdi.

33. Sonra da lovğa-lovğa öz ailəsinin yanına getdi.

34. Vay səninin halına, vay!

35. Yenə de vay səninin halına, vay!

36. Belə insan özbaşına qoyulacağımı güman edir?

37. Məgər o, kəsi toxumundan axidilan bir damıla nütə deyildimi?

38. Sonra laxtalanmış qan oldu. Allah onu yaradıb kamil bir görkəmə saldı.


40. Məgər O, ölülərini diriltməyə qədər deyil?
1. Doğrudanmi insanın heç kimi malum olmadığı bir dövr hələ də ötüb keçəmişdir?

2. İnsanı qarışdırılmış nüfadan yaradaraq onu sınaqdan keçirmək maqsədələ eşitdən və görən etdik.


5. Sözəz ki, itaatkarlar kafur qatılmış şərabla dolu bəsələrdən nüş edəcəklər.


7. Onlar vəd etdiyikləri nəzəri verər və dehşəti har yeri sarsıdacaq gündən qorxarlar.

8. Onlar özlorunun istədiyi şeylərdən kasıba, yetima və asira də verərər.

9. və deyərlər: “Biz sizi yalmız Allahin Üzü xatırına (ixlasla, savabını Allahdan umaraq) yedirdik"
ve sizdən nə avazını, nə də minnetdarlıq gözləyirik!

10. Əslində, biz, Rəbbimizdən gələ bilən çox kəskin və uğur bir gündən ehtiyat edirik!"

11. Bunun avazında Allah da onları həmin günün şərəfində qoruyar və onlara gözləlik və sevinc nəsib edər;

12. onlara səbir etdiklərinə görə Connoti boxş edər və orada geyəcəkləri ipəkə mükafatlandırır.

13. Onlar orada təxtrəl üzərində mütəkəllərə dərsəkləncək və orada nə günəş, nə də şəxta görünəcəklər.


15. Onların ətrafinə teəmələrə dołu gümüşdən hazırlanmış qəbələr və bəllər qədəhlər dolandırılacaq.


17. Orada onlara zəncəfəl qatılmiş şərab badəsi içirdiləcək.

18. Bu elə bir bulaqda də lər ki, on, Connotda Səlsəbil adlanır.

20. **Connatda** hara baxsan nemet ve azomatlı səltanat nişanısi görərsən.


22. **Onlara deyiləcəkdir:** "Həqiqətən, bu sizə bir hədiyyədir və əyanızın təşəkkürlə layiqdir".

23. Biz Qurəni sənə hissə-hissə aralma nazər etdik.

24. Bəla ki, Rəbbinin qərar verəcəyinə qədər səbir et və onlardan əhəc bir ənaqərə və ya nənkərə itət etmələr!

25. Şəhər-axşam Rəbbinin adını zikr et!

26. Gecənin bir hissəsində Ona saadə et və gecəda uzun müddət Onun şənnini təriflər de!

27. Əsl həqiqətdə, bunlar ötər dəqiqi dünyayı üstən tutərəq qarşılırdakı ağır günü görməmişliyə vururlar.


29. Həqiqətən, bu bir ibrətdir. İstəyən, Rəbbina doğru aparan bir yol tutar.

30. Amma Allah istəməyinə, siz istəyə bilməzsiniz! Həqiqətən, Allah Biləndir, Mədrikdir!
1. And olsun xeyrli gənərəli nəzərlərə
2. və şiddətli nəzərlərə!
3. And olsun Allahın amrini yəydiqə yayanlara,
4. haqqı nəhəqdan ayırdıqə ayıranlara
5. və zikri çatdıranlara –
6. üzr dilmək və ya qorxutmaq üçün çatdıranlara!
7. Sizə vəd edilmiş Qiyamat mütləq vaqe olacaqdir.
8. Ulduzlar sönəcəyi zaman;
9. Göy yarılacağı zaman;
10. Dağlar dağılacağı zaman;
11. Elçilər vəxtil tayin olunacağı zaman
12. deyiləcəkdər: “Bunlara verilmiş məhliyt hansı günə qədərdir?”
14. Sən ayird etmə gününün nə olducumber bilirsonmı?
15. Qiyamatı yalan sayanların o gün vay halına!
16. Məqar Biz ilk nəsilləri hələk etmədikmi?!

17. Sonrakıları da onlara qatacağıq.

18. Biz günah sahibləri ələ belə davranırıq.

19. Qiyamatı yalan sayanların o Gün vay halına!

20. Məqar Biz sizi dəyərsiz bir sədən xələq etmədikmi?

21. Biz onu etibarlı bir yerdə yerləşdirmədikmi –

22. məlum bir vaxta kimi?

23. Biz nütən yaratmağa qadır olduq. Nə gözəl Qadır olanlarıq Biz!

24. Qiyamatı yalan sayanların o gün vay halına!

25. Məqar Biz yeri məskən etmədikmi –

26. dirilər və ölülərə?

27. Orada məhkmə dayanın uça dağlar yaratmadıqmi və sizə şirin sularдан içtəmədikmi?

28. Qiyamatı yalan sayanların o gün vay halına!

29. Onlara belə deyiləcək: “Gedin yalan hesab etdiyiniz Cəhənnəmə!"

30. Üç qola ayrılan kölgəliyə gedin!"

31. Ora nə kölgə salır, nə də alovdan qoruyur.
32. **Cohannam** hərəsi hündür imarət həcmində qıylıcemələr püskürür.

33. Onlar sanki sən dəvələrdər Germany.

34. **Qiyaməti** yalan sayanların o gün və yalla!

35. Bu, günahkarların danışa bilməysəcəkləri bir gündür.

36. Onlara üzrəxəli üçün ızın bəlo verilməysəcəkdər.

37. **Qiyaməti** yalan sayanların o gün və yalla!

38. Bu gün, **həqqi** batıldan ayırd etmə gündüdür. Ey kafirlər! Biz həm sizi, həm də ovləkəri **bir yerə** cəm etdi!

39. Ümər hıyləiniz varsa, Mənə qarşılı işləyin!

40. **Qiyaməti** yalan sayanların o gün və yalla!

41. Şübhəsiz ki, müttəqilər kölgəliklərdə, əşmələr başında

42. və istədikləri meyvələr içində olacaqlar.

43. **Onlara deyiləcək: “Xeyirxah omlarınizə görə nəşənliqlə quella və yəyin-**

44. Şübhəsiz ki, Biz xərsə oml sahiblərini bəlo məkafətlandırırıq!”
45. *Qiyamət* yalan sayanların o gün vay halına!

46. Kafırlara deyiləcək: “Yeyin və bir az oylanın! Həqiqətən, siz günahkarlarısınız!”

47. *Qiyamət* yalan sayanların o gün vay halına!


49. *Qiyamət* yalan sayanların o gün vay halına!

50. Onlar bu *Qurandandan* sonra hansı sözdə inanacaqlar?
1. Onlar nə bərada bir-birindən sərəşərlər? 
2. Böyük bir xəbər barəsində – 
3. elə bir xəbər ki, onlar onun həqqində ziddiyətdədirərlər. 
4. Xeyr, onlar Qiyamətin əhalisi qızıl olduğu hökmən biləcəklər! 
5. Bir dəfə xeyr! Onlar hökmən biləcəklər! 
6. Məqər Biz yerin yataq etmişəm? 
7. Dağları da dərək? 
8. Biz sizi cüt yaratdıq. 
12. Üstünüzə yeddi mühəndis göy qurduq. 
13. və çox parlaq bir ənəncə yaratdıq. 
14. Biz buludlardan sürətlə yagış yagdırdıq ki, 
15. onunla taxıl və digər bitkiler yetişdirək,
16. habelə ağaclarının qol-budaqları bir-birinə sarmaşan bağlar salaq.

17. Haqqıqatan, ayyırd etən gün bollu bəlli bir vaxta töyin edilmişdir!


19. O gün qoyun qapıları açılaracaqdır.


22. O, həddi aşanların qayıdacağı yerdir.

23. Onlar orada aşarlər boyu qalacaqlar.


25. İçdikləri yalanız qəyanar su və irin olacaq –

26. törətdikləri amallarına uyğun bir coza kimi.

27. Doğrusu, onlar haqq-hesab çıxılacaqlarına ümid etmirdiler.

28. Ayələrimizi də qətiyyətə takzib edirdiler.

29. Biz hər bir şeyi hesablayəb yazmışız.

30. Elə isə dərin özəb! Biz siza özəbdən başqa bir şey artırmayacağız!

31. Haqqıqatan, müttəqilər üçün nicat yerin vərdir.
32. Həmçinin bağlar və üzümlüklər,
33. dolğun döşlü həmyaşid qızlar
34. və laqəblə doldurulmuş qədəhər də
vardır!
35. Onlar orada nə mənasız sözələr, nə də
ıftira eşidəcəklər.
36. Bunlar sonun Rəbbindən olan
müqafatlar, artırılması ilə verilən
töhfələrdir.
37. Göyərin, yerin və onların arasında
 olanların Rəbbi Rəhmanın
müqafatıdır. Onlar Allahın
hüzurunda bir söz deməyo qadir
olmayacaqlar.
38. Ruh (Çəbrail) və moləklər saf-
saf durəcağı gün, Rəhmanın izin
verdiyi kimslərdən və doğru
söz deyənlərdən başqa həcə kəs
dənismayacaq.
39. O gün, gerçək bir gündür. Kim
istəsə öz Rəbbi yanında sığmaq
tapar!
40. Həqiqətən, Biz sizi yaxın azab
bara xəbərdar etdik. O gün insan
öz alları ilə nəlar etdiyini görəcək,
kafir isə deyəcəkdə: “Kaş man
torpaq olaydım!”
1. And olsun kafırlərin canını zorla alanlara!
2. And olsun möminlərin canını rahatlıqla alanlara!
3. And olsun göyə üzükə uzanlara!
4. And olsun ötdükə ötonlara!
5. And olsun buyruqları yerinə yetirənlərə!
6. O gün lərəyə gələn lərələnəcək,
7. onun ardınca təkrar lərələnəcək.
8. Hamən gün qəlbər qorxudan tırm-tırm
əsəcək.
10. Onlar deyirlər: "Yəni biz yenidən
bundan qabaq ki halıməzə dəndəriləcəyik?
11. Sümükərlərimiz çırıdükən sonra?"
12. Onlar dedilər: "Belə olduğu halda bu,
zərərlə bir qaydəşdir".
13. O surun üfürülmsə təkə qorxunc bir
əsədər.
14. O vaxt onlar lənəmidən
qəbirərləndən yerin səthinə
cıxacaqlar.
15. Musanın hadisəsi sənə yetişdəmi?

16. O zaman Rəbbi onu müqəddas Tuva vədisində səsəlayib demişdi:


18. De: "Günahlardan xilas olmaq istəyirsinəm?"

19. Sən Rəbbinə doğru yöndimmi ki, Ondan qorxub câkinən?"

20. Musa on böyük məcəzəni Firona göstərdi.

21. O isə haqqı yalan sayib aspiration oldu.

22. Sonra da üz döndərib fasad törətməyə girişdi.

23. O, camaatını toplayib onlara hündür səsə mürəcət edərkə

24. dedi: "Sizin ön uca rəbbinizi mənəm!"


26. Həqqiətən, bunda Allahdan qorxanlardan ötrü işarə var.

27. Sizin yaradılışınız çətindir, yoxsa göyün? Allah onu qurdu,

28. onun qübbasını yüksəltdi və düzəldib kamilləşdirib,

29. gecəsinin qaranlıq edib, sohərini da murləndirib.
| 30. | Sonra yeri dəşayib, |
| 31. | onda su və otlaq yaratdı, |
| 32. | dağları da yerə bərkildi. |
| 33. | *Bunlar* sizin və mal-qaramınızın faydalanmasından ötrüdür. |
| 34. | Ən böyük felakətin goldiyi zaman – |
| 35. | o gün insan tərəfdiklərini xatırlayacaqdır. |
| 36. | Cəhənnəm isə hər görmə qəbiliyyəti olan *ədamlara* göstəriləcəkdir. |
| 37. | Kim həddi aşmışsa, |
| 38. | dünya həyatını *axirətdən* üstün bilməşsa, |
| 39. | həqiqətən, Cəhənnəm onun xərəkəti olacaqdır. |
| 40. | Ancaq kim Rəbbinin hüzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfəsinə ehtirası yasaq etmişsa, |
| 41. | həqiqətən, Cənnət onun maskəni olacaq. |
| 43. | Axı sen onu haradan biləšən?! |
| 44. | Onu kamil bilmək sənin Rəbbinə aiddir. |
| 45. | Sen yəmən ondan qorxəni xəbərdər edənsən. |
46. Onlar Qiyamət gördükləri an
dünüada yalnız bir axşam çəqəy vəyaxud bir gündüz qədər yaşadıqlarınıgüman edəcəklər!
1. O qəşqabağı sallayib üzünü yana çevirdi –
2. Yanına bir korun gəlməsinə görə.
3. Nə bilirdin ki, belə o günahlardan təmizlənəcəkdə?
4. Və yaxud nəsiyət dinləyib faydalanacaqdı.
5. Nəsiyətə ehtiyac olmayana gəlinə isə,
6. sən ona diqqət yetirirəsən.
7. Onun təmizlənməməyinən sənə bir dəxli yoxdur.
8. Soy göstərib sənin yanına gələn,
9. Allahdan qorxan kimsəyə gəlinə,
10. ona məhəl qoymursan!
11. Xeyr! Şübhəsiz ki, bu, bir nəsiyətdir.
13. Bu Quran kəramətli səhiələrdə -
14. yüksək və pak səhiələrdədir.
15. Bu səhiələr elçilerin əllərinə –
16. möhtəşəm və müti olanların əllərinədəir.
17. Qoy ölsün kafir insan! O neço do nankordur!

18. Qoy baxib görsün Allah onu nondan yaradib?

19. Allah onu nütifadan yaratdı və müyyyen şəkildə formalşərdi.


21. Sonra onu öldürüb qəbirə yerəldi.

22. İstadiyi bir zaman onu dirildəcəkdir.

23. Xeyr! O, həlo de Allahun ona buyurduğunu yerinə yetirəmişdir.

24. Qoy insan yediyingin diqqət yetirsin!


26. Sonra da yeri çat-çat yarınb

27. orada taxıl yetişdiririk.

28. Habela üzüm və yonca,

29. zeytun və xurma ağacları,

30. six-six baglar,

31. meyvalar və otlar da bitiririk.

32. Bu nemətlər sizin istifadaniz və mal-qarənizin faydalanması üçündür.

33. Qulaqbatırıcı bir səs gəldənda –

34. o gün insan qaçacaq öz qardaşından,

35. anasından, atasından,
36. arvadından ve övladlarından!

37. O gün onlardan hər birinin yetərinə işi olacaqdır.

38. O gün neça-neça üzər parlayacaq,

39. gürcək və fərəhənəcəkdır.

40. O gün neça-neça üzərə toz-torpaq hopacaq,

41. onları zülmət büriyəcəkdir.

42. Məhz onlar kəfərlər, günahkarlardır!
at-Takvir
(«Sarinma») surəsi

Marhamətlə və Rahmli
Allahın adı ilə!

1. Günüş sarınacağı zaman;
2. ulduzlar soluxub sönəcəyi zaman;
3. dağılar hərəkətə gətiriləcəyi zaman;
4. böğaz davəler başlı-başına qalacaqları zaman;
5. vəhşi heyvanlar bir yera toplanılaçağı zaman;
6. dənizlər alovlanacağı zaman;
7. hər kəs öz tayına qovuşduruılaçağı zaman;
8. dər-dər torpağa basdırlıms qız uşağı sorusuluçağı zaman –
9. hansı günəhə görə öldürülmişdür;
10. sahifər açılaçağı zaman;
11. göy qopardılaçağı zaman;
12. Cəhənnəm alovlandırılaçağı zaman
13. və Cennət möminləra yaxınlaşdırlaçağı zaman;
14. hər kəs bu gün üçün özünə nə tədarık etdiyini bilməkdir.
15. And əciq gecə cəxib günüz batan ulduzlara.
16. seyya çixib gizlənən sayyara, 
17. qaralmaqda olan əcəyə, 
18. və açıqlmaqda olan şəhərə!
19. Həqiqətən, bu, göndərdiyimiz möhtərəm bir elçinin sözüdür. 
20. O elçə ki, qüvvətlidir, Ərşin sahibi yanında böyük hörət sahibidir, 
21. orada itaat edildir, etibarlıdır. 
22. Sizin dostunuz Muhammed divanə deyildir. 
23. O, Cabraili aydın üfüqda gördü. 
25. Bu Qurən daşqalaq olunmuş şeytanın sözü de deyildir. 
26. Elə isə ondan üz döndərib hərə gedirsiniz? 
27. Bu, əlamələrə yalnız bir nəsihtədir – 
28. sizlərdən doğru yolda olmaq istəyənlər üçün. 
29. Aləmlərin Rabbi Allah istəməyinə, siz istəyə bilməzsiniz!
82. al-İnfitar
(C«Parçalanma») surəsi

Marhamətli və Rahmli
Allahın adı ilə!

1. Göy parçalanacağı zaman;
2. əl-duzlar sopələnəcəyi zaman;
3. donizlər daxi bir-birinə qarışacağı zaman;
4. qəbirlər çevriləcəyi zaman;
5. hər kəs qənələdən özü üçün nəyə todarək edib, nəyə sonra saxladığını biləcəkdir.
6. Ey insan! Sən öz Səxavətlə Rəbbinə qərşidə qoyan nədir?
7. O ki, sən yaradıb kamılləşdirdi və sənə gözəl bir surət verdi.
8. Sən istədiyi şaklə səldi.
9. Xeyr! Əksənə, siz Qiyaməti yalan hesab edirsiniz!
10. Haqiqətən, sizin üstünüzda nəzarətərələr vardır –
11. çox möhtərəm, amallarınızı yazanlar.
12. Onlar sizin nə ediklərinizini bilirlər.
13. Haqiqətən, itaatkarlar nemət içində olacaqlar.
14. Şübəsiz ki, günahkarlar da Cəhənnəmdə olacaqlar.
15. Onlar ora Haqq-hesab günü girişəklər.

16. Onlar əsla ondan yəyinə bilməyəcəklər.

17. Sən haradan bilağın ki, Haqq-hesab günü nədir?

18. Doğrudan da, sən haradan bilağın ki, Haqq-hesab günü nədir?

19. O gün heç kəs heç kəsə fayda verə bilməz və həmin gün hakimiyyət Allahə məxsus olacaqdır!
1. Çökida və ölçüdə aldadanların vay halına!
2. O kəsrin ki, camaatdan bir şey aldıqda onu tam almaq istəyərələr,
3. onlar üçün bir şey ölçüdükda və ya çəkdiqda onu ziyana salarlar.
4. Onlar dirildiləcəklərini fikirloşmirənlər mi?
5. Həm də azəratlı bir gündə.
6. O gündə ki, insanlar aəmlərin Rabbinin qarşında dayanacaqlar.
7. Xeyr! Həqiqi təməl, günahkarların kitabı Siccindədir.
8. Son haradan biləsən ki, Siccin nədir?!
9. O, yazili bir kitabdır!
10. O gün həqqi yalan hesab edənların vay halına!
12. Amma bunu, həddini aşan günahkardan başqa, həc kəs yalan hesab etməz.
13. Ayılarımız ona oxunduğu zaman: 
“Bu, keçmişdəkələrin uydurduğu əfsanələrdir!” - deyir.

14. Xeyr! Onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür.

15. Xeyr, həmin gün onlarla Rabbi arasına pərdə çəkələcək!

16. Sonra onlar Cəhənnəmə girecəklər

17. və onlara deyiləcək: “Budur sizin yalan hesab etdiyiniz Cəhənnəmd!”

18. Xeyr! Həqiqətən, itaatkarların kitabı İlliyiyundadır!

19. Ən haradan biləsin ki, İlliyiy nədir?!

20. O, ələ bir yazılı kitabdur ki,

21. onu yalnız Allaha xəzin olanlar görərlər!

22. Həqiqətən, itaatkarların nəmolər içinde olacaqlar.

23. Onlar taxtlar üstündə seyrə dalacaqlar.

24. Ən onların çöhrasında səsadət parlaqlıq görləcəklər.

25. Onlara məhərli şərabdan içirdiləcəkdir.

26. Onun məhərli müşkədül. Qoy çalışanlar onun üçün səy göstərsinlər!
27. Onun qatışığı isə təsnim bulağındandır.

28. O təsnim elə bir bulaqdır ki, ondan Allahə yaxın olanlar içərlər.

29. Doğrudan da, günah edənələr iman götənənlərə gülərdiylər,

30. onların yanından keçdiyə bir-birinə qəş-göz edirdiylər,

31. öz ailələrinin yanına fərəhə qayırdiylər,

32. məmmədiləri gördiyyə isə deyirdiylər: “Həqiqətən, bunlar azmişlərdir!”

33. Halbuki bu günahkarlar onlara gözətəq qoyulmamışdırlar.

34. Bu gün məhz iman götənənlər kəfirlərlə güləcəklər.

35. Onlar taxtlar üstündə strafa baxacaqlar.

36. Kəfirlər tərəfdikərinin cəzasını aldılar mı?!
1. Göy yarılacağı
2. və Rəbbini dinləyəb boyun ayməyə hazır olacağı zaman;
3. Yer dündüz ediləcəyi,
4. içindəkələri kənara atib boşalacağı
5. və Rəbbini dinləyəb boyun ayməyə hazır olacağı zaman;
6. Ey insan! Sən, həqiqətən də, səy gəstərib Rəbbinə tərəf can atursan. 
Son Onunla qarışılacaqsan!
7. Kimin kitabı sağ alına veriləcəkse,
8. o, yəngül sorgu-sualal tutulacaq
9. və sevincək öz ailosına qayıdacaqdır!
10. Kimin kitabı arxa tərəfləndən veriləcəkse,
11. o özənə ölüm dileyəcek
12. və alovlu oda atılacaqdır!
13. Sözsüz ki, o, dənya da ıkan öz ailosında sevinc içində idi
14. və elə güman edirdi ki, Rəbbinin hüzuruna qayıtmayacaqdır.
15. Xeyr! Sözsüz ki, Rəbbi onu görürdü.
16. And içirəm şəfəq,
17. gecəyə və onun ağuşuna aldıqlarına,
18. ədərliyəmiş on dörd gecəlik ayalı!
20. Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər
21. və onlara Quran oxunduqda səcəd etmirələr?
22. Əksində, küfr edənlər haqqı yalan sayırlar.
23. Allah onların nəyi Gizətdiklərini çox yaxşı bilir!
24. Elə isə onları ağırlı-əcili bir azabla müjdələ,
25. iman gətirib yaxşı işlər görənlər istisna olmaqla! Onlar üçün tuğənləmiş mükafatlar hazırlanmışdır.
1. And olsun bürclü göye!
2. And olsun veda verilmiş gına!
3. And olsun şahidlik edənə və edilənə!
4. Mahv olsun xəndək kənarında yığışanlar!
5. Odunla alışdırlıçən xəndək.
6. Onlar o xəndəyin qırığında oturub,
7. möminlərə öz verdikləri işgəncələrə şahidlik edirdilər.
8. Kafirər onlardan yalnız Qüdrətli, Tərifəlayiq Allaha iman gətirdiklərinə göra intiqam alırdılər.
10. O kəşər ki, mömin kisi və qadınları yanırmaqla inənə çəkmis, sonra da təvbiə etmişlər, onlara Cəhənnəm azabı və onları yanırma-yaxacaq od azabı hazırlanmışdur.
11. Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görenlər üçün aşacları altından çaylar axan Cənnət bağları vardır. Bu, böyük müvəffəqiyyətdir.
12. Doğrudan da, Rəbbinin günahkarları yaxalaması çox siddətlidir!

13. Həqiqatən, O, hər şeyi ilkin yaradır  
ve onu yenidən bərpə edir!

14. Bağıslayan da, Sevən də Odur!

15. Örəsin sahibidir, Şan-şöhrətlidir!

16. İstədiyini edəndir.

17. Qoşunlar haqqında əhvalat sənə çatibmİ?  

18. Firon və Səməd qoşunlarının.

19. Xeyr, küfür edənlər həqqi yalan saymaqdadırlar.

20. Allah onları arxadan əhata etmişdir.


at-Tariq
(«Geca yolcusu») surəsi

Marhamətli və Rəhmiyi
Allahın adı ilə!

1. And olsun samaya və gecə yolcusuna!

2. Son na bilirsin ki, gecə yolcusu nədir?


4. Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üzərinə gözətçiyi olmasın!

5. Qoy insan nədan yaradıldığına bir baxsin!

6. İnsan axidlən nütsədən yaradılmışdır.


8. Şübəsiz ki, Allah onu dirildib qaytarmağa qədirdir.

9. Sırlərin sınaqdan keçiriləcəyi gün,

10. onun no bir qüvvəsi, na de bir köməkçisi olar.

11. And olsun yağmurla qayidan göyo!

12. And olsun növbənöv bitkilərlə yaralan yera!

13. Haqqıdan, bu, haqqı batıldıq ayird edən bir kələmdir.

15. Haqiqatden, kafirlar hiyla qururlar.


1. Ən Uca Rəbbinin adına tərəfər de!
2. O Rəbbin ki, hər şeyi yaradıb kamilləşdirəndi;
3. O Rəbbin ki, hər şeyin müqəddəratını əzəldən müəyyən edərk yol göstərdi;
4. O Rəbbin ki, otlığı cüçərdi,
5. sonra da qaralmuş samana çevirdi.
6. Biz sənə Qurən elə oxumaq imkanı verəcəyik ki, o, yadımdan çıxmayacaq.
8. Səni ən asan olana müvəffəq edərik.
9. Xatırlatmanın fayda verdiyini görsən, onlarə xatırlat!
10. Allahdan qorxanlar əyyud-nosihat götərərlər.
11. Ən bədənət kimsələr ise onu qulaqardına vurarlər.
12. O kimsə ki, Cəhənənmə atılacaq.
13. O orada nə özləerk, nə də yaşaya biləcəkdir.

15. O kimsə ki, Rəbbinin admı xatırlayib namaz qilmışdır.

16. Xeyr, siz dünya həyatımı olduğu üstün tutursunuz;

17. Axirat isə daha xeyirli və daha sürəklidir.

18. Haqiqətən də bu, avvəlki səhifələrdə bildirilmişdir –

19. İbrahimin və Musanın səhifələrində.
1. **Aləmi** Bürəyənən xəbərən sənə gəlb çatdımı?

2. O gün neçə-neçə üzər zəlil olub yəra dəkiləcək,

3. üzülüb əldən düşəcək,

4. çox qızmar oda girişəcək,

5. qəyanar cəsmədən içərdiləcəkdir.

6. Onlara dərdindən başqa bir yemək verilməyəcəkdir.

7. **O onlar** nə doydurur, nə də achiqdan xillas edər.

8. O gün neqasının üzündə fərəh gətənəcək,

9. **dünyadakı** səylərinəndə məmnun qalacaq,

10. uça Cənnətdə olacaq,

11. orada faydasız söz eşiitməyəcəkdir.

12. Orada axar cəşmələr vardır;

13. Orada hündür taxtlar,

14. düzəlmüş piyalərlər,

15. yan-yana qoyulmuş xastıqlar,

16. və dəşəmələrə sərilmiş xalçalar vardır.
17. Məşər onlar davənin nəcə yaradıldığını görmərlər?

18. Göyun nəcə yüksəldiyini görmərlər?

19. Dağların nəcə sancıldığını görmərlər?

20. Yerin nəcə döşədildiyini görmərlər?


22. San onların üstündə həkmərdar deyilsan.

23. Lakin üz döndərib küfr edən,


25. Şübəsiz ki, onların dönüşü Bizədir.

al-Fa`ar («Dan yeri») surəsi

1. And olsun dan yerine!
2. And olsun on gecəyə!
3. And olsun cüta və taka!
4. And olsun keçib getməkdə olan gecəyə!
5. Məgar bu andlar ağıl sahibi üçün kifayat deyilmədi?
6. Məgar görmədən ki, Rəbbin nələr etdi Ad gövmənə,
7. sütunlar sahibi İram qabilasına —
8. halbuki, yer üzündə onlar kimisi xələ edilməmişdi;
9. Habəba vadidə qayaları yonan Somud gövmənə?
10. Eləcə də sütunlar sahibi Firona?
11. Onlar o kəšlər idi ki, ölkələrdən həddi aşmış,
12. çoxlu fıtna-fasad tərətmədilər.
13. Rəbbin də onları azabla qamçılıdə.
15. İnsana golinca, Rəbbim onu sunayib ehtiram göstərəndə və ona nemət verəndə: “Rəbbim məna ehtiram göstərdi!”— deyər.

17. Xeyr! Óslinde siz yetime ehiram göstərmirsiniz,

18. kasibi yedirməyə bir-birinizi təərəf etmirsiniz,

19. mirasi hərislikə yeyirsiniz,

20. var-dövləti də hərislikə sevirsiniz.

21. Xeyr! Elə ki yer lərzəyə gəlib parça-parça olacaq,

22. sənin Rəbbinin və səf-səf düzülmüş mələklər gələcək

23. və o gün Cəhənnəm gətiriləcək.
O gün insan günahlarını xatirəlayacaqdir. Lakin bu xatirəlamının ona nə faydəsi?


25. O gün həc kəs Allahın verdiyi özəb kimi özəb vərə bilməz

26. və həc kəs Onun buxovlaydığı kimi buxovlaya bilməz.

27. O gün möminkən deyiləcəkdir: “Ey arxayın olan kəs!

28. Rəzi qalmiş və razılıq qəzanmış halda öz Rəbbine tərəf dən!
29. Mənim qullarımın cərgəsində keç!

30. Cənnətə daxil ol!
1. And içirmə bu şəhərə (Məkkəyə)!

2. Sən də o şəhərin sakinisi.

3. And əlsün valideyin və onun törəmasıno!


5. O, heç kəsin ona gücü çatmayacağımını güman edir?!

6. O deyir: "Mən çoxlu var-dövlət sərf etmişəm!"

7. O, heç kəsin onu görəməyəyinimi zənn edir?!

8. Məqrə ona iki gözü Biz verməmişikmi?!

9. Bir dillə iki dədəq verməmişikmi?!

10. Onu iki yoxuşlu yola yönlətmədikmi?!

11. O isə sərt yoxuşu aşmağa can atmadi.

12. Sən nə bilirsin ki, sərt yoxuş nadir?

13. O, bir kölə azad etmədik

14. və ya ağıq günündə möhtəcə yemək vermədik –

15. qohumluq əlaqəsi çatan bir yetirma,
16. Yaxud açılıqdan yere uzanmış kasıba!

17. Sonra ise o, inan gətirən, bir-birinə sabir və mərhəmat tövsiyə edənlərdən olmaqdir.

18. Onlar sağ tərəf sahibləridir.

19. Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir.

20. Od onların üzərində qapanacaqdır.
91. əs-Sams

(«Günsə») surəsi

Mərhəmatlı və Rahmli Allahun adı ilə!

1. And olsun günəşa və onun saçdığı şəfəqa!
2. And olsun ondan sonra zühur edən aya!
3. And olsun günəşı açıqlığa çıxardan gündüzə!
4. And olsun günəşi bürüyən gecəyə!
5. And olsun göyə və onu qurana!
6. And olsun yera və onu dəşəyənə!
7. And olsun nəfsə və onu yaradib kamillasıdırən,
8. ona günahları və Allahdan qorxmağı tələqin edən!
10. Onu günəshə batran isə ziyana uğramışdır.
11. Samud qövmü öz azğınlığı üzəndən Allahın elçisinə təzkib etdi.
12. Onların qən bodboxti davəni kəsməyə qalx diáda
13. Allahın elçisi onlara dedi: “Allahun bu dişi davəsino toxunmayın və onun su içəsina mane olmayın!”

15. Allah günahkarlara etdiyinin \textit{nəticəsindən} cəkinməz!
1. And olsun yer üzünü zülmetə bürüməkə olan gecəyi!
2. And olsun günəşin çıxması ilə ayaq新京报ə günəşə!
3. And olsun kişini və qədimi yaradana!
4. Sizin can atdiqləriniz başqa-baqşadır.
5. Kim haqqını verir və Allahdan qorxursa,
6. və on gözəl olan "la ilaha illallah" kəlməsini təsdiq edirsa,
7. Biz onu on asan olana nəq edəcəyik.
8. Kim də xəsislik edərk Robbənə ehtiyacını olmadığımı güman edirə
9. və on gözəl olan "la ilaha illallah" kəlməsini yalan hesab edirə,
11. Cahannama düşdükə var-dövlati ona fayda verməyəcək.
12. Şübhəsiz ki, doğru yola yönəltmək Biza aiddir.

15. Ona ancaq oň bədbəxt kimə gərir.

16. O kimə ki, haqqı yalan sayır və ondan üz döndərir.

17. Allahdan oň çox qorxan ise o Oddan uzaqlaşdırırlar.

18. O kimə ki, malını Allah yolunda verir, günahlardan töməzənir.

19. Əvəzi veriləcək nəmat üçün onun heç kəsə minnət olmaz.

20. O bünü ancaq Oň Uca Rəbbinin Üzünü dilədiyindən (ixlasla) edər.

21. Andolsun ki, O, mütəq razi qalacaqdır!
1. And olsun səhərə!
2. And olsun sakıtləşən gecəyə!
3. Rəbbin nə sənī tərk etmişdi, nə də sənə açığı tutmuşdu.
4. Həqiqatən, Axirət sənə dünya hayətindən daha xeyirlidir.
5. Səbəhsiz ki, Rəbbin sənə nemət baxş edəcək, sən də razı qalacaqsan.
6. Məğər O, sən indi yetim çagında qoruyub qınacaq vermedim?
7. Sən çəqən olduğu halda doğru yola yönəltmədim?
8. Kasib olduğu zaman sənİ varlandırmaqdim?
9. Elə iso yetimə xor baxma!
10. Səndən kömək dilyənə qovma!
11. Və Rəbbinin nəmə
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Text</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Magər Biz sənin üçün köksünü açmadıqmı?</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Yükünü səndən götürmadıqmı?</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Onlar belini bükurdü.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Biz adını səncə qərə ucaldıqmı?</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Ölbotto ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir.</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>İşlərini qurtaran kimi Allah yolunda çalış!</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Ancaq Rəbbiņə üz tut!</td>
</tr>
</tbody>
</table>
at-Tin
(«İncir») surəsi

Marhamətli və Rahmli
Allahın adı ilə!

1. And olsun İncirə və zeytuna!
2. And olsun Sinay dağına!
3. And olsun bu təhlükəsiz şəhərə (Məkkəyə)!
4. Biz insani on gözəl surətdə yaratdıq!
5. Sonra ise onu aşağı qatların on aşağısına – Cahannamin dibina qaxacağız.
6. İman gətirib xəsi işlər görənlər istisna olmaqla! Onlar üçün tükənməz mükafat hazırlanmışdır.
7. Bundan sonra dini yalanlamağa sənini məcbur edir?
8. Məşər Allah hakimlərin Hakimi deyiləm?!
1. Yaradan Rəbbinin adı ila oxu!

2. O, insanı qan laxtasından yaratdı.

3. Oxu! Sənin Rəbbin müqayisəsiz saxavətə malikdir.


5. İnsana bilmədiklərini əyrətdi.

6. Xeyr! İnsan, doğruadan da, həddini aşır –

7. özünün ehtiyacısız olduğunu zənn etdiyinə görə.

8. Axi son dönüşün Rəbbindər!

9. Gördünmə o kəsi ki, mane olur –

10. bir bəndəyə namaz qildiği zaman?

11. Söylə görək, əgər o bəndə doğru yoldadırsa,

12. yayxud Allahdan qorxmağı əmr edirə, onda necə olsun?

13. Söylə görək, əgər o kəfir həqqi yalan sayib üz döndərəbsə, onda necə olsun?

14. Məgər o bilmir ki, Allah görür?!

15. Xeyr! Əgər yaramaz əmolına əson qoymasa, Biz onun kəkilindən tutacağıq –
16. yalançı, günahkar kakıldından.

17. Qoy öz yığnağını çağırın.

18. Biz de azab melaklarını çağıracağız.

19. Xeyr, sən ona qulaq asma! Səcdə qıl və Allaha yaxınləş!
1. Haqiqatdan, Biz Qurani Qadr gecasinda nazil etdik!

2. Son haradan bilasen ki, Qadr gecasi nadir?

3. Qadr gecasi min aydan xeyirlidir.

4. O geco Rabbinin izni ilo meloklar va Ruh Cabrail har isha go'ra yera enirlar.

5. O geco subah a'lanadok omin-aramanhq olur.
**al-Beyyina**

(«Açıq-aydın dalil») surəsi

*Məhəmmətd və Rahimi*

*Allahın adı əlavə!*


2. *Bu dalil* pak şəhifələri oxuyan Allahın göndərdiyi Elçidir.

3. Onların içində doğru yazılıar vardır.


5. Halbuki onlara, dini moğ Allaha məxsus edərkən, həyatların kimi ibadət etmək, namaz qılma və zəkat vermək əmr olunmuşdu. Doğru dina ełe budur!


7. Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər məxluqların ən yaxşısındırlar.

8. Onların Rəbbinin yanındakı mükafəti ağəclar altından çaylar axan, içində abdi qalacaqlar
Odn bağlandır. Allah onlardan razıdır, onlar da Ondan razıdır. Bu nematlar, Rabbinden qorxan kimsələrdən ötrüdür!
1. Yer titreyib lərzaya gələcəyi zaman;
2. Yer öz yüküni bayırə atacağি
3. və insan: “Ona nə olub?”— deyəcəyi zaman—
4. həmin gün yer öz ahvalatlarını danışacaqdır.
5. Çünkü Rəbbin ona vəhi edəcəkdər.
6. O gün insanlar əməllərinin onlara gösterilməsi üçün dəstə-destə gələcəklər.
7. Zərrə qədər yaxşılıq edən avazıni alacaqdır.
8. Zərrə qədər pislik edən da avazıni alacaqdır.

Marhamətli və Rəhmiyy Allahın adı əlla!
1. And olsun tövsüyə-tövsüyə  

capanlara!

2. And olsun dünəqlər ilə qığılcım  

cıxaranlara!

3. And olsun sübh çahi həmlə edənlərə  

ki,

4. húcuma keçib tozanaq qaldıraraq  

5. qoşunun içərisində soxulurlar.

6. Haqiqatən, insan Rəbbina qarşı  

yaman nankördür.

7. Özü də bunun şahididir.

8. Haqiqatən, o, var-dövlətə çox  

hərisdir.

9. Məgər o bilmir ki, qəbirlərdə olanlar  

çıxardılacaqı

10. və köksərədə olanlar aşkar ediləcəyi  

zaman –

11. məhz o gün Rəbbi onlardan xəbərdər  

olacaqdır?
ал-Qaria
(«Qorxuya salan») surəsi

Мəхмəтлی вə Рəхмəтли
Allahın adi əlavə!

1. Qəblər Qorxuya salan Qaria!
2. Qəblər Qorxuya salan Qaria nədir?
3. Şən haradan biləsin ki, qəblər Qorxuya salan Qaria nədir?
4. O gün insanlar ətrafə səpələnmiş parvanələr tək olacaqlar.
5. Dağlar isə dildilmiş yun görmək alacaqdı.
6. O gün kimin tarəzləri aşırı gələrsə
7. xoşbəxt güzəran sərəcək.
8. Kimin tarəzləri yünğül gələrsə,
9. məskən Haviyyə olacaqdı.
10. Şən haradan biləsin ki, o nədir?
11. O, çox qızmar bir oddur!
at-Təkasur
(«Çoxluğa hərislik») surəsi

Marhamətli və Rəhmli
Allahun adi əla!

1. Çoxluğa hərisliyiniz başınızı o qədər qatdı ki,
2. gömüləkə qəbirələri ziyarat etdiniz.
3. Yox-yox! Siz aqibətinizi hökmən biləcəksiniz!
4. Bir da yox! Siz aqibətinizi tezlikdə biləcəksiniz!
5. Xeyr! Kaş ki, yaqın bıləyiniz.
6. Siz Cəhənnəmi mütəlaq göraćəksiniz!
7. Onu həqiqətən öz gözünüzə mütəlaq göraćəksiniz!
8. Sonra, o gün nəməller barəsində hökmən sorgu-sualə tutulacaqsınız.
1. And olsun axşam çağına!

2. Haqqıqətən, insan zıyan içərisindədir.

3. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlər, bir-birinə haqqi məsləhət görənlər və bir-birinə sabirli olmağı məsləhət edənlərdən başqa.
### al-Humaza («Tənə edən») surəsi

**Marhamətli və Rahməli Allahın adı illə!**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numar</th>
<th>Həsr</th>
<th>Xeyr! O, mütləq Hutəməyə atılacaqdır.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Hər bir qeybət edənin, tənə vuranın vay halına!</td>
<td>O şəxs ki, mal-dövlət toplayib onu təkrar-təkrar sayır</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>O şəxs ki, mal-dövlət toplayib onu təkrar-təkrar sayır</td>
<td>və elə göman edir ki, var-dövlətli onu şəbədi saxlayacaqdır.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Xeyr! O, mütləq Hutəməyə atılacaqdır.</td>
<td>Sen haradan bilsən ki, Hutəmənədirdir?</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Bu, Allahın qaladıği Oddur.</td>
<td>O Od ki, qalxib ürəklərə qatacaq.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Sen haradan bilsən ki, Hutəmənədirdir?</td>
<td>Həqiqətən, o Od onların üzərində qapanacaqdır.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Xeyr! O, mütləq Hutəməyə atılacaqdır.</td>
<td>Özləri da orada yüksək dırəklərə bağlanıb olacaqlar.</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Bu, Allahın qaladıği Oddur.</td>
<td>Həqiqətən, o Od onların üzərində qapanacaqdır.</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Sen haradan bilsən ki, Hutəmənədirdir?</td>
<td>Özləri da orada yüksək dırəklərə bağlanıb olacaqlar.</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Xeyr! O, mütləq Hutəməyə atılacaqdır.</td>
<td>O Od ki, qalxib ürəklərə qatacaq.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1. Rabbinin fil sahiblerine neler etdiyini gördedin mi?

2. Mağar Rabbinin onların hıylasını dolaşığa salmadım mı?

3. Onların üzerinde qatar-qatar quşlar gönderdi.

4. O quşlar ki, onların üstüne odda bismiş bık gilden daşlar yağdırdı.

5. Allah onları sanki yeyilmiş akin yarşağına döndordü.
Qureyş
(«Qureyş») surəsi
Marhamətli və Rahmli
Allahın adı ilə!

1. Qureyşin birliyi xatirinə,
2. onların qış və yay səfərlərindəki birliyi xatirinə
dağ CONTACT báo
3. qoy onlar bu Evin Rabbınə ibadət etsinlər.
4. Allah onlara acliqdan sonra yemək verdi və qorxudan sonra amin-

amanlıq bəxş etdi.
al-Maun («Xırdə-xurus») surəsi

Marhamətli və Rahməli
Allahın adı ilə!

1. Dini yalan sayan o kimsəni gördün mü?

2. O elə adamdır ki, yetimi qovar

3. Və heç kəsi kastıba el tutmağasovq etməz.

4. Vay halına namaz qilanların –

5. O şəxsərin ki, onlar namazlarda sobənkardırlar.

6. Onlar riyakardırlar

7. Və az bir şey vermekdən belə imtina edirlər.
1. Haqqda, Biz Kovsari sana bagisladik.

2. Sana de Rabbin ucun namaz qil va qurban kars!

3. Dogrusu, sana odavot bosleyenin ozu sonsuzdur.
al-Kafirun
(«Kafırlar») surəsi

Məhəmməd və Rahməli
Allahın adı əla!

1. De: "Ey kafırlar!
2. Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət etməram,
3. siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz.
4. Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyilmən,
5. siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz.
6. Sizin diniiniz sizə, mənim dini əmənədirdim!"
1. Allahın köməyi və qalaba gəldiyi zaman,

2. İnsanların dəstä-dəsto
Allahın dininə girdiklərinin
gördükdə

3. həmd ilə Rəbbinə tərifə və Ondan
bəhasilmanlığını dilsə, Həqiqətən, O,
tövbələri qəbul edəndir!
1. Əbu Lahabın əlləri qurusun, qurudu da!
2. Nə var-dövləti, nə də qazandıqları onu qurtara bilməyəcək.
3. O, alovlanan oda atılacaqdır.
4. Onun odun şəlasi daşıyan arvadı da.
5. Arvadının boynunda xurma liflorindən kəndir olacaqdır.
1. De: "O Allah Təkdir!
2. Allah Möhtac deyildir.
3. O, nə doğub, nə doğulub,
4. Onun bənzəri da yoxdur".
al-Falq
(«Sübh») surəsi

Marhumətli və Rəhmətli
Allahın adı ilə!

1. De: “Sığıniram sübhün Rəbbinə!”
2. Məxluqətin şərindən,
3. çökən zülmatin şərindən,
4. dülünərə üfüran caduger qadınların şərindən
5. və həsəd apardığı zaman paxılın şərindən!”
1. De: “Sığıniram insanların Rabbine,
2. insanların Hükmdarına,
3. insanların mabuduna!
4. Vəsvəso verən in, Allahin adı 
çəkilənda isə hövlündən geri çəkilən 
şeytanın şarından.
5. O şeytan ki, insanların ürəklərini 
şəvəsə salır,
6. cinlardan de olur, insanlardan da!”
<table>
<thead>
<tr>
<th>№</th>
<th>Сура</th>
<th>Сахфа</th>
<th>Сура</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>әл-Фатиха</td>
<td>1</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>әл-Бaqара</td>
<td>2</td>
<td>Медина</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>әл-Имran</td>
<td>61</td>
<td>Медина</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ән-Ниса</td>
<td>96</td>
<td>Медина</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>әл-Мәидә</td>
<td>132</td>
<td>Медина</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>әл-Өнәм</td>
<td>159</td>
<td>Медина</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>әл-Өтраф</td>
<td>190</td>
<td>Медина</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>әл-Ӯнфәл</td>
<td>225</td>
<td>Медина</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>әт-Товбә</td>
<td>238</td>
<td>Медина</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Юнус</td>
<td>263</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Ӯд</td>
<td>281</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Юсуф</td>
<td>301</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>әр-Рәд</td>
<td>319</td>
<td>Медина</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Ибәхәм</td>
<td>328</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>әл-Хидр</td>
<td>337</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>ән-Нәлә</td>
<td>346</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>әл-Исра</td>
<td>365</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>әл-Кафф</td>
<td>381</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Мырәәм</td>
<td>398</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Та-ха</td>
<td>409</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>әл-Ӯңбиәа</td>
<td>425</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>әл-Һәәсә</td>
<td>439</td>
<td>Медина</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>әл-Мүминән</td>
<td>452</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>ән-Нур</td>
<td>465</td>
<td>Медина</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>әл-Фуркән</td>
<td>477</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>әш-Ӯңәра</td>
<td>487</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>ән-Нәәлә</td>
<td>505</td>
<td>Мекка</td>
</tr>
<tr>
<td>Nº</td>
<td>Surá</td>
<td>Sahifa</td>
<td>La sura</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>al-Qasas</td>
<td>518</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>al-‘Ikābūt</td>
<td>533</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>al-Rūm</td>
<td>544</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Łogman</td>
<td>553</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>as-Sūdū</td>
<td>559</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>al-‘Uthmab</td>
<td>563</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Sāhā</td>
<td>576</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Fāṭir</td>
<td>585</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Yaḥsin</td>
<td>593</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>as-Saffāt</td>
<td>602</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Sad</td>
<td>616</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>az-Zūmār</td>
<td>626</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Gāfir</td>
<td>638</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Fussīlāt</td>
<td>651</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>as-Sūrā</td>
<td>660</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>az-Zukrūf</td>
<td>669</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>ad-Dūxān</td>
<td>679</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>al-Cāsiyā</td>
<td>684</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>al-‘Uqāf</td>
<td>690</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Muḥammad</td>
<td>697</td>
<td>Madīna</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>al-Fāth</td>
<td>703</td>
<td>Madīna</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>al-Hūṣrāt</td>
<td>709</td>
<td>Madīna</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Qāf</td>
<td>713</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>az-Zāriyāt</td>
<td>718</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>at-Tur</td>
<td>723</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>an-Nāṣm</td>
<td>728</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>al-Qāmār</td>
<td>733</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>ar-Rahmān</td>
<td>739</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>al-Waqi‘a</td>
<td>745</td>
<td>Mokka</td>
</tr>
<tr>
<td>no</td>
<td>سورة</td>
<td>صفحه</td>
<td>السورة</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>al-Hadid</td>
<td>752</td>
<td>سورة الحديث</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>al-Muzadid</td>
<td>758</td>
<td>سورة المجادلة</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>al-Hasr</td>
<td>763</td>
<td>سورة الحصر</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>al-Mumtahina</td>
<td>768</td>
<td>سورة المتهمة</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>As-Saff</td>
<td>772</td>
<td>سورة الصف</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>al-Cuma</td>
<td>775</td>
<td>سورة الجمعة</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>al-Munafiqun</td>
<td>777</td>
<td>سورة المناقتون</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>al-Tağabun</td>
<td>779</td>
<td>سورة التغابن</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>at-Talaq</td>
<td>782</td>
<td>سورة الطلاق</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>at-Tahrir</td>
<td>785</td>
<td>سورة التحريم</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>al-Mulk</td>
<td>788</td>
<td>سورة الملك</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>al-Qalam</td>
<td>792</td>
<td>سورة القلم</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>al-Haqqa</td>
<td>797</td>
<td>سورة الحاقة</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>al-Masaric</td>
<td>801</td>
<td>سورة المعارج</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>Nuh</td>
<td>805</td>
<td>سورة نوح</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>al-Citun</td>
<td>808</td>
<td>سورة الجين</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>al-Muzammil</td>
<td>812</td>
<td>سورة المزمل</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>al-Muddassir</td>
<td>815</td>
<td>سورة المدرر</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>al-Qiyama</td>
<td>819</td>
<td>سورة القيامة</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>al-Insan</td>
<td>822</td>
<td>سورة الإنسان</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>al-Mursolat</td>
<td>826</td>
<td>سورة المرسلات</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>an-Naba</td>
<td>830</td>
<td>سورة النبل</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>an-Noziat</td>
<td>833</td>
<td>سورة النازرات</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>Abas</td>
<td>837</td>
<td>سورة عيسى</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>at-Tokvir</td>
<td>840</td>
<td>سورة التكوير</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>al-Infar</td>
<td>842</td>
<td>سورة الإفطار</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>al-Mutaaffifin</td>
<td>844</td>
<td>سورة المطففين</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>al-Inșiqaq</td>
<td>847</td>
<td>سورة الافتتاح</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>al-Buruc</td>
<td>849</td>
<td>سورة البروج</td>
</tr>
<tr>
<td>erno</td>
<td>سورة</td>
<td>سورة</td>
<td>السورة</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>al-Tariq</td>
<td>851</td>
<td>مكة (سورة الطرأق)</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>al-ʻAd</td>
<td>853</td>
<td>مكة (سورة الأعلى)</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>al-ʻAsyFAQ</td>
<td>855</td>
<td>مكة (سورة الشامخة)</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>al-Fāṭr</td>
<td>857</td>
<td>مكة (سورة الفجر)</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>al-Balad</td>
<td>860</td>
<td>مكة (سورة الباط)</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>ʻas-Šams</td>
<td>862</td>
<td>مكة (سورة الشمس)</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>al-Jayl</td>
<td>864</td>
<td>مكة (سورة الجبل)</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>al-Duha</td>
<td>866</td>
<td>مكة (سورة الصبح)</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>ʻas-Šahrung</td>
<td>867</td>
<td>مكة (سورة الشرح)</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>at-Tin</td>
<td>868</td>
<td>مكة (سورة الين)</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>al-ʻAlaq</td>
<td>869</td>
<td>مكة (سورة العلق)</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>al-Qadr</td>
<td>871</td>
<td>مكة (سورة القدر)</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>al-ʻAn`am</td>
<td>872</td>
<td>مدينة (سورة البينة)</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>ʻaz-Zalzal</td>
<td>874</td>
<td>مدينة (سورة الزلزال)</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>al-ʻAdiyat</td>
<td>875</td>
<td>مكة (سورة العاديات)</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>al-Qari`</td>
<td>876</td>
<td>مكة (سورة القريء)</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>at-Takāsur</td>
<td>877</td>
<td>مكة (سورة التكاثر)</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>al-ʻQār</td>
<td>878</td>
<td>مكة (سورة الكابر)</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>al-Humām</td>
<td>879</td>
<td>مكة (سورة الحمزة)</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>al-Fil</td>
<td>880</td>
<td>مكة (سورة الفيل)</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>Qareysh</td>
<td>881</td>
<td>مكة (سورة قريش)</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>al-Maun</td>
<td>882</td>
<td>مكة (سورة الماعون)</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>al-Kovsor</td>
<td>883</td>
<td>مكة (سورة الكور)</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>al-Kafirun</td>
<td>884</td>
<td>مكة (سورة الكافرون)</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>an-Nasr</td>
<td>885</td>
<td>مدينة (سورة النصر)</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>al-Masad</td>
<td>886</td>
<td>مكة (سورة المسد)</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>al-Ikhas</td>
<td>887</td>
<td>مكة (سورة الإخلاص)</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>al-Fātfiq</td>
<td>888</td>
<td>مكة (سورة الفلق)</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>an-Nas</td>
<td>889</td>
<td>مكة (سورة الناس)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
إِنَّ الْقُلُوبَ لَهَا الْبَيْنَاءُ وَلَهَا الأَخْبَارُ وَلَهَا الْكَأْسُ وَلَهَا الْمَكْدَمُ وَلَهَا الأَنْبَاءُ وَلَهَا الصَّحِيحُ وَلَهَا الْمَلَائِكُ وَلَهَا النُّورُ وَلَهَا الْأَفْلَحُ وَلَهَا النُّجُومُ وَلَهَا الْخَاصِرُ وَلَهَا النُّورُ وَلَهَا النُّورُ
Qurani Kərimin nætri üzrə Kral Fahd adına Kompleksin Hamisi olan Səudiyyə Ürəbistanı Krallığınin İslam işləri, əməlləri, təbilət və təlimi Nazirliyi Qurani Kərimin və onun Azərbaycan dilinə mənəkəa tərcüməsi ilə birlikdə bu nætrinin işıq üzü görməsi münasibətilə özünün dərin məməniyyət hissi keçərdiyini bəyan edir.

Qoy Büyük Allah bu nætr insanlar üçün faydalı etsin və Allahın Müqaddas Kitabının geniş yayılması üçün sərf etdiyi yüksək və davamlı saylara göra iki Toxunulmaz və Şərafli Masəcidin Xadimi Kral Abdullah ibn Əbdül-Əziz Əli Səaudun ün gözəl tərzə mükafarəlandırın!

Doğru yola yönəldən təkəa Allahdir!
Allah'ın kemaveti ve yardımı
ila Qurani Karim'in naşri
uzere Kral Fahd adına Kompleks
Südkiyas Erbistani Krallığı'nın
Islam işleri, vefatları, tablîgati ve
talimi Nazirîyinin himayasî.altunda
Qurani Karim'in Azərbaycan dillî
manaca tərcüməsi ilə birlikdə
bu naşrini 1433-ci ilde
Medina şəhərində hayata
keçirilmişdir.

Bürün haqları mühafizada olunur.
Qurani Karim'in naşri üzre
Kral Fahd adına Kompleks

p/q 6262 - Medina şəhəri
Südkiyas Erbistani Krallığı
www.qurancomplex.gov.sa
contact@qurancomplex.gov.sa
جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 1433 هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأذرية. / جمع الملك
فهد لطباعة المصحف الشريف. - المدينة المنورة 1433 هـ

96 ص، 14 × 21 سم
رقمك: 9-03-6090-6103-9788

1- القرآن - ترجمة - اللغة الأذرية أ. العنوان
د. علي 26164

رقم الإبداع: 1433/5108
رقمك: 9-03-6090-6103-9788

91786038095539