# (46) ซูเราะฮุ อัลอะฮุก็อฟ 

## เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 35 อายะฮฺ

 ความหมายโดยสุุปของซเราะฮฺ อัคอะฮฺก็อฟ เรื่องอกกีดะยเเป็นหลักการใหญ่ คือการให้ความเป็นเอกภาพ สาสน์ การืื้นคนนธีพ และการตอบแทน แกนสำคัญที่ทุ่เราะฮุนี้กล่าวถึงก็คือ เรื่องของสาสน์เละการเป็น รอฮูล เพื่อยีนยันึึงความสัจจริงแห่งสสสน์ของมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะชัลลัม และควมมสัจจริงของอัลกุราน

ชูเราะฮฺได้กล่าวในตอนเริ่มตันลึงอัลกุรอาน ซึ่งถูกประทานลงมาจากอัลลอย ว่าเป็นจริง แล้วได้าล่าวสงงรูปบั้นเจว็ซึ่งพวกมุชรีกีนกราบไหว้บูชากัน โดยอ้างว่า มันเป็นพระเจ้าคู่เคียงกับอัลลอยุ เพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขา ณ ที่พระองค์ และได้ ชี้แจงถึงการหลงทางและความผิดของพวกเขาในการเคารพสักการะสิ่งที่มันไม่ ได้ยินและไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดแล้ไได้กล่าวลึงความสงสัยยองพวกมุชริกีนเกี่ยว กับอัลุุราน โดยได้ตอบโต้ความสสสัยนั้นด้วยหลักฐานที่ชัดแจังและข้อพิสูจน์ที่ ปฏิเสไม่ได้

ชูเราะยฺได้กล่าวึึงตัวอย่างสองแบบของมนุษย์ที่อยู่ในการฮิดายะฮฺ และการ หลงทาง โดยกล่าวถึง ตัวอย่างของลูกที่ดี ที่อยู่ในแนวทางของธรรมชาติ จงรักภักีี ต่อบิดามารดาเมี่เเาได้เติบโตื้้นและมีอายุมากขึ้น เขาก์ไต้เพิ่มความยำเกรง ความ ดี และการทำความดีแก่บิดามารดาของเขามากยิ่งขึ้น อีกตัวอย่างหนึ่งของลูกที่เลว ทราม หัหห่างออกจากแนววางของธรรมชาดิ เนรคุณต่อบิดามารดา ชึ่งเขาเย้ยทยัน และหยียดหยามต่อการศรัทธา การี้้นคึนชีพ และการชุมนุม่นวันกิยามะฮฺ และ บั้นปลายของลูกแต่ละคน

ชุเราะยไดด้กล่าวถึงเรื่องของมูดอะลัยอิสสลาม กับหมู่ชนของเขาที่เกรี่ยวกราด
 คือกลุ่มชนอ๊าด ซึ่งแสดงความโอหังตามหัวเมืองต่าง ๆ และหลอกลวงโป้ปดว่าพวก เขามีอํานาจเข้มแข็ง มีกำลังแข็งแรง แต่ผลสุดท้ายของพวกเขาเป็นอย่างไร สิ่งที่พวก เขาได้รับการตอบแทนก็คือ อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงทำลายล้างพวกเขาด้วยลมพายุ อย่างถอนรากถอนโคน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนพวกกุฟฟารกุเรชให้ระมัดระวังใน ความเกรี้ยวกราดและความหยิ่งยโสโอหังของพวกเขาต่อข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอฮฺ และการปฏิเสธของพวกเขาต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลสัม

ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยเรื่องของญินจำนวนหนึ่งซึ่งได้มาฟังการอ่านอัลกุรอาน แล้วพวกเขาก็ศรัทธาและได้กลับไปตักเตือนกลุ่มชนของพวกเขาเรียกร้องเชิญชวน ไปสู่การศรัทธา ทั้งนี้เป็นการเตือนมนุษย์ผู้ดื้อรั้นให้ตระหนักถึงการนำหน้าของ พวกญินก่อนพวกเขาในการเข้ารับนับถืออิสลาม

## ชื่อของซูเราะฮฺ

ชูเราะฮฺออลอะฮฺโก๊ฟ ถูกขนานนามเช่นนี้เพราะว่าอัลอะฮฺโ็ฟเป็นสถานที่ของ หมู่ชนอ๊าด ซึ่งอัลลอฮุทรงทำลายล้างพวกเขา เพราะความเกรี้ยวกราดและการมี อำนาจเข้มเข็งของพวกเขา ที่พำนักของพวกเขาอยู่ที่เมืองอัลอะฮฺก็อฟในประเทศ เยเมน "จงรำลึกถึง (ฮูด) พี่น้องคนหนึ่งของพวกอ๊าด ขณะที่เขากล่าวเตือนหมู่ชน ของเขาที่หุบเขาอัลอะฮฺโโ็ฟ"

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺุ้้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

1. ฮามีม ${ }^{1}$
2. การประทานลงมาของคัมภีร์นี้จากอัลลอฮุ ผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ ${ }^{2}$
3. เรามิได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเพื่ออื่นใด เว้นแต่ ด้วยความจริง และวาระที่ถูกกำหนดไว้ แต่ บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นผู้ผินหลังให้จากสิ่ง ที่พวกเขาถูกตักเตือน ${ }^{3}$
4. จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พวกท่านไม่เห็นดอก หรือ สิ่งที่พวกท่านวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮุ จงแสดงให้ข้าเห็นชิว่าพวกมันได้สร้างอะไรใน แผ่นดินนี้ หรือว่าพวกมันมีส่วนร่วมใน (การ สร้าง) ชั้นฟ้าทั้งหลาย จงนำคัมรีร์ก่อนหน้านี้ มาให้ข้าดูซิ หรือจงแสดงร่องรอยแห่งความรู้ (ที่เป็นหลักฐานยืนยันในการนี้) หากพวกท่าน




(مُعرِّونَ

[^0]เป็นผู้สัตย์จรึง ${ }^{1}$
5. และใครเล่าจะหลงทางมากไบ่กว่าผู้ที่วิงวอน ขออื่นจากอัลลอฮฺฺี่มันจะไม่ตอบรับ (การวิงวอน
罒 ของ) เขาจนถึงวันกิยามะฮฺ และพวกมันเฉยเมย ต่อการวิงวอนขอของพวกเขา ${ }^{2}$
6. และเมื่อมนุษย์ถูกรวมให้มาชุมนุมกัน พวก มัน (เจว็ต) จะเป็นศัตรูกับพวกเขา และจะเป็น ผู้ปฏิเสธการเคารพบูชาของพวกเขา ${ }^{3}$
7. และเมื่ออายาตต่าง ๆ อันชัดแจ้งของเรา ถูก สาธยายแก่พวกเขา บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ กล่าวเกี่ยวกับสัจธรรม (อัลกุรอาน) ที่ได้มีมา ยังพวกเขาว่า นี่คือมายากลอย่างชัดแจ้ง ${ }^{4}$
8. หรือพวกเขากล่าวว่า เขา (มุฮัมมัด) ได้ปั้น แต่งอัลกุรอานนั้น จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ถ้าฉัน ได้นั้นแต่งอัลกุรอานขึ้น พวกท่านก็ไม่มีอำนาจ อันใดที่จะช่วยเหลือฉันได้จาก (การลงโทษของ) อัลลอฮุพระองค์ทรงรู้ดี่ิิ่งถึงสิ่งที่พวกท่านกำลัง ง่วนอยู่ในเรื่องนี้ พอเพียงแล้วที่พระองค์ทรง เป็นพยานระหว่างฉันกับพวกท่าน และพระองค์



[^1]เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ'
9. จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ฉันม้ได้เป็นคนแรก ในบรรดารอซูล และฉันไม่ร่าจะเกิดอะไรช้้น แก่ฉันและแก่พวกท่าน ฉันม้ได้ปฏิบตตตามสิ่งใด นอกจากลิ่งที่ถูกวะอีย!ให้แก่ฉัน และะันมิใช่ ใครอื่นนอกจากเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจงง ${ }^{2}$
10. จงกล่าเเิด (มุะัะมัด) พวกท่านไม่เห็นดอก หรีอว่า ถ้าหากอัลกุรอานมาจากอัลลอยุ และ พวกท่านปฏิเสธอัลุุรานนั้น ทั้ง ที่มีพยาน คนหนึ่งจากวงศ์านของอิสรออีลเป็นพยาน ต่อลักษณะเช่นเดียกััน (คือคัมมีร์อัดเตารอต) แล้เยาก็ศรักธา แต่พวกท่านย้งดื้อรั้หหยู่ยยยส แท้วริงอัลออฮุจะไม่ทรงชี้แนะทางแก่หมู่ชนผู้ อธรรม ${ }^{3}$

[^2]11. และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่ บรรดาผู้ศรัทธาว่า หากว่าอัลกุรอานนี้มีความ ดี พวกเขา (ผู้ศรัทธา) ก็จะไม่รุดหน้าไปยัง อัลกุรอานก่อนเราเป็นแน่ และโดยที่พวกเขา (พวกปฏิเสธศรัทธา) มิได้รับการซี้แนะทาง ด้วยอัลกุรอาน ดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวว่า นี่คือ เรื่องโกหกแต่ดั้งเดิม ${ }^{1}$
12. และก่อนหน้านี้ (อัลกุรอาน) มีคัมภีร์ของ มูซาเป็นแบบอย่างและความเมตตา และนี่ อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ยืนยันเป็นภาษาอาหรับ เพื่อตักเตือนบรรดาผู้กระทำความผิด และเป็น ข่าวดีสำหรับผู้กระทำความดี ${ }^{2}$
13. แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่า อัลลอฮฺคือพระเจ้าของพวกเรา แล้วพวกเขาก็ยืนหยัด (ปฏิบัติ) ตามคำกล่าวนั้น จะไม่มีความหวาดกลัวใดๆ

[^3]แก่พวกเขา และพวกเเาก็จะไม่เศร้าสลดใจา
14. ชนเหล่านั้นคือชาวสวนสวรรค์ พวกเขา เป็นมู้ำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล เป็นการตอบ แทนที่พวกเขไได้กระทำไว้ํ
15. และเราได้สั่งเสียมมุษย์ให้ทำดีต่อบิดา มารดาของเขา มารดาของเขาได้อุ้มครรภ์เขา ด้วยความเหนื่อยยาก และได้คลอดเขาด้วย ความเจ็บปวด และการอุอมครรภ์เขาและการ หย่านมของเขาในระยะเวาสามสิบนดือน จฬ กระทั่งเม่อเยาบรรุุวัยหนุ่มฉกรรจจของงยา และ มีอายุลึงสี่สิบปี เขาจะกล่าววิงวอนว่า ข้าแต่ พระเจ้าของข้าพรรองค์ ขอพระองค์ทรงโปรด ประทานแก่ข้าพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์ ขอบคุณต่อความโปรดของพระองค์ทำน ซึ่ง พระองค์่านนได้ทรง โปรดปรานแเ่ข้าพระองค์ และบิดามารดาของข้าพระองค์ และให้ข้า พระองค์ำความดีเพื่อให้พระองค์ทำนทรงพอ พระทัยแกิข้าพระองค์ และทรงให้ความดีเกิดขี้น ในลูกหลานของข้าพระองค์ แท้จวิงข้าาระองค์ ขอลุแก่โทษต่อพระองค์ และแแ้วิรงข้าพระองค์









[^4]อยู่ใหหมู่ต้นอบน้อม'
16. ขแหหล่านื้คือ บรรดาผู้ที่เรารับรงง ส่านที่ ดียิ่งจากพววกเขา ซึ่งพวกเขาได้ปฏิบัต้ไ้ และ เราจะละเลยความผิตต่างา ของพวกเขา โดย อยู่ว่วกับชาวสวรรค์ เป็นการสัญญาแห่งความ จริงึึชพวกเราได้ถูกสัญญไไว้ว
17. และผู้ที่กล่าวแก่บิดามารดาของเยาว่า อุ๊ฟ แก่ท่านทั้งสอง ท่านทั้งสองรูฉันว่า ฉันจะถูก ให้ออกมาพื้นคืนชีพอีกกระนั้หหรือ? ทั้งๆ ที่ หลายศตวรรษ่่อนหน้าฉันไต้ล่วงลับไปแล้ว และเาทั้งสองร้องยอความช่วยเหลือต่ออัลลอย (พลางกล่าวแก่ลูวว่า) ความหายนะจงประสบ แก่จ้า จงศรัทธาเถิด แท้จัจิงัสัญญายองอัลลอย นั้นเป็นความจริง แล้วเขาก็พูดว่า เรื่งนี้มิใช่
 و


的
 ) (and
${ }^{1}$ ในเมื่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺอยู่ที่ความพอใจชองบิดามารดา และความกริ้วของพระองค์อยู่ที่ ความไม่พอใจของท่านทั้งสอง ดังนั้นเราจึงใช้ให้มนุษย์อย่างหนักแแ่นให้ทำความดีต่อบิดามารดา เพราะ มารดาของเขาได้อุ้มครรภ์และคลอดเขาด้วยความเหนื่อยยากและเจ็บปวด ระยะเวลาตั้งแต่อุ้มครรภ์จน กระทั่งหย่านมเป็นเวลาถึง 2 ปีครึ่ง ครั้นเมื่อเขาเจริญเติบโตมีอายุบรรสุวัยหนุ่มฉกรรจ์คือ 40 ปี เซาจะ วิงวอนขอต่ออัลลอยุ 3 ประการ คือ

1. ขอให้อัลลอฮุทรงประทานความสำเร็จให้แก่เซา เพื่อขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์ที่ ประทานให้แก่เขาและบิดามารดาของเขา คือความโปรดปรานแห่งการอีมานการเตาฮีดและอิสลาม
2. ขอพระองค์ทรงประทานความสำเร็จให้แก่เซาด้วยการจงรักภักดีที่เป็นที่พอพระทัย ณ ที่อัลลอยฺ
3. และทรงให้ความดีเกิดชี้นในหมู่ลูกหลานของเซา
${ }^{2}$ ชนเหล่านั้นเรารับรองการจงรักภักดีของพวกเขา และเราจะตอบแทนการงานที่ดีของพวกเซาด้วยสิ่งที่ ดียิ่งกว่า และเราอภัยโทษความผิดต่าง 7 ของพวกเขาโดยให้อยู่ร่วมกับชาวสวรรค์ซึ่งได้ยกย่องให้เกียรติ แก่พวกเชาด้วยการอภัยโทษซึ่งเราได้สัญญาไว้ด้วยความสัตย์่านทางบรรดารอซูลของเรา

อะไรอื่น นอกจากเป็นนิยายเหลวไหลสมัยก่อน เท่านั้น ${ }^{1}$
18. ชนเหล่านี้คือ บรรดาผู้ที่พระดำรัส (แห่ง การลงโทษ) เป็นที่คู่ควรแก่พวกเขาที่จะเข้าร่วม อยู่กับหมู่ชนต่าง ๆ แห่งพวกญินและมนุษย์ที่ ได้ล่วงลับไปก่อนพวกเขา แท้จริงพวกเขาเป็น ผู้ขาดทุน ${ }^{2}$
19. และสำหรับทุกกลุ่มย่อมมีลำดับชั้นตามที่ พวกเขาได้กระทำไว้ และพระองค์จะทรงตอบ แทนพวกเขาอย่างครบถ้วนตามผลงานของพวก เขา โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอยุติธรรม ${ }^{3}$
20. และวันที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำ มาอยู่ต่อหน้าไฟนรก (จะมีเสียงกล่าวแก่พวก เขาว่า) พวกเจ้าได้เอาสิ่งดึงามทั้งหลายของพวก เจ้า ในการดำรงชีวิตของพวกเจ้าในโลกดุนยา ไปแล้ว และพวกเจ้าได้มีความสำราญกับมัน แล้ว ฉะนั้นวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทน


لَالَظُظَمُونَ


[^5]ด้วยการลงโทษอันอัปยศ เนื่องด้วย พวกเจ้า หยิ่งยโสในแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรมและเนื่อง ด้วยพวกเจ้าฝ่าฝีน'
21. จงรำลึกถึง (สูด) พี่น้องคนหนึ่งของพวก อ๊าด ขณะที่เขากล่าวเตือนหมู่ชนของเขาที่เนิน เขาอัลอะฮฺก๊อฟ และแน่นอน บรรดาผู้ตักเตือน (รอซูล) ก่อนหน้าเขาและภายหลังเขา (ได้กล่าว ตักเตือนว่า) พวกท่านอย่าเคารพอิบาดะฮฺผู่ใด นอกจากอัลลอฮ แท้จริงฉันกลัวแทนพวกท่าน ถึงการลงโทษแห่งวันอันยิ่งใหญ่ ${ }^{2}$
22. พวกเขากล่าวว่า ท่านมาหาพวกเราเพื่อ จะหันห่างพวกเรา จากการเคารพสักการะ

尾
 *
 พระเจ้าทั้งหลายของเรากระนั้นหรอ ดังนั้นจง นำ (การลงโทษ) ตามที่ท่านได้สัญญากับเราไว้ หากท่านอยู่ในหมู่ผู้สัตย์จริง ${ }^{3}$

[^6]23. เขา (ฮูด) กล่าวว่า แท้จริงความรู้ (เรื่องการ ลงโทษ) นั้นอยู่ที่อัลลอฮฺ และฉันขอประกาศ แก่พวกท่านตามที่ฉันได้ถูกส่งมาเพื่อการนี้ แต่ฉันเห็นว่า พวกท่านเป็นหมู่ชนผู้งมงาย'
24. ครั้นเมื่อพวกเขาเห็นเมฆทึบเคลื่อนมายัง ที่ราบลุ่มในหมู่บ้านของพวกเขา พวกเขากล่าว ว่า นี่คือเมฆที่จะให้น้ำฝนแก่เรา เปล่าเลย มัน คือสิ่งที่พวกเจ้าเร่งขอให้เกิด มันคือลมพายุ ใน นั้นมีการลงโทษอันเจ็บปวด ${ }^{2}$
25. มันจะทำลายทุกสิ่งตามพระบัญชาของ พระเจ้าของมัน แล้วพวกเขาก็กลายเป็นไม่มี อะไรให้แลเห็น นอกจากบ้านพักอาศัยของพวก เขาเท่านั้น เข่นนี้แหละเราจะตอบแทนหมู่ชน ผู้กระทำผิด ${ }^{3}$
26. และโตยแน่นอน เราได้ตั้งหลักแหล่งที่ มั่นคงแก่พวกเขา โดยที่เรามิได้ตั้งหลักแหล่ง




 إِلَا

 ที่มั่นคงแก่พวกเจ้าในนั้น และเราได้ทำให้พวก

[^7]เซามีหูมีตาและมีหัวใจ แต่ว่าหูของพวกเขา ตาของพวกเขา และหัวใจของพวกเขา มิได้ อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขา โดยที่พวก เซาปฏิเสธสัญญาณต่าง ๆ ของอัลลอฮี และสึ่ง ที่พวกเขาได้เคยเยาะเย้ยไว้นั้นก็ห้อมล้อมพวก เขา ${ }^{1}$
27. และโดยแน่นอน เราได้ทำลายหมู่บ้าน ต่างๆ ที่อยู่รอบ ๆ พวกเจ้า และเราได้แจกแจง สัญญาณต่าง ๆ หลายต่อหลายครั้ง เพื่อว่าพวก เขาจะได้กลับมาสำนึกผิด ${ }^{2}$
28. ทำไมบรรดาที่พวกเขายึดถือมันเป็นพระเจ้า อื่นจากอัลลอฮฺเพื่อความใกล้ซิด (กับอัลลอฮฺ) จึงไม่ช่วยเหลือพวกเขาเล่า? แต่พวกมันได้หาย สาปสูญไปจากพวกเขา และนั่นคือการกล่าว เท็จของพวกเขา และสิ่งที่พวกเขากุขึ้น ${ }^{3}$ 29. และจงรำลึกเมื่อเราได้ให้ญินจำนวนหนึ่ง มุ่งไปยังเจ้า เพื่อฟังอัลกุรอาน ครั้นเมื่อพวก เขามาปรากฏตัวต่อหน้าอัลกุรอาน พวกเขา



-
وَمَا

وَ
 نَّ

[^8]กล่าวว่า จงนิ่งฟังซิ เมื่อ (การอ่าน) จบลงแล้ว พวกเขาก็หันกลับไปยังหมู่ชนของพวกเขา เพื่อ ทำหน้าที่เป็นผู้ตักเตือน ${ }^{\prime}$
30. พวกเขากล่าวว่า โอ้หมู่ชนของเราเอ๋ย แท้ จริงเราได้ฟังคัมภีร์ (อัลกุรอาน) ถูกประทาน ลงมาหลังจากมูซา เป็นการยืนยันในสิ่งที่ได้มี มาก่อนอัลกุรอาน เพื่อชี้แนะทางไปสู่สัจธรรม และแนวทางที่เที่ยงตรง ${ }^{2}$
31. โอ้หมู่ชนของเราเอ๋ย จงตอบรับต่อผู้เรียก ร้องของอัลลอฮฺเถิด และจงศรัทธาต่อเขา พระองค์จะทรงอภัยโทษจากความผิดของพวก ท่านให้แก่พวกท่าน และจะทรงให้พวกท่าน รอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด ${ }^{3}$
32. และผู้ใดที่ไม่ตอบรับผู้เรียกร้องของอัลลอฮ เขาจะไม่รอดพ้น (จากการลงโทษ) ในแผ่นดิน นี้ และสำหรับเขาจะไม่มีผู้คุ้มครองอื่นจาก




$$
\begin{aligned}
& \text { وَنَ } \\
& \text { كُ }
\end{aligned}
$$



[^9]พระองค์ ชนเหล่านี้อยู่ในการหลงผิดอย่าง ชัดแจ้ง ${ }^{1}$
33. และพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า แท้จริง

อัลลอฮฺ ซึ่งทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่น ดินนี้ และมิทรงอ่อนเพลียต่อการสร้างสิ่งเหล่า นั้น ย่อมทรงเป็นผู้อานุภาพที่จะให้คนตายมี ชีวิตขี้นมาอีก แน่นอน แท้จริงพระองค์เป็นผู้ ทรงอานุภาพเหนือทุกๆ สิ่ง ${ }^{2}$
34. และวันซึ่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำ มาอยู่ต่อหน้าไฟนรก (จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า) นี่มิใช่ความจริงดอกหรือ? พวกเขากล่าวว่า


(1) تَكْفُرْونَ

[^10]35. ดังนั้นเจ้าจงอดทนดังเช่นบรรดาผู้ตั้งจิต มั่นแห่งรอซูลทั้งหลาย ได้อดทนมาก่อนแล้ว และอย่ารีบเร่ง (ให้มีการลงโทษ) แก่พวกเขา วันที่พวกเขาจะเห็นสิ่งที่ถูกสัญญาไว้แก่พวก เขานั้น ประหนึ่งว่า พวกเขามิได้พำนักอยู่ใน โลกนี้ เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามกลางวัน เท่านั้น นี่คือการประกาศตักเตือน ดังนั้น ความหายนะจะไม่ประสบแก่ผู้ใดนอกจากหมู่ ชนผู้ฝ้าฝีนเท่านั้น ${ }^{1}$

部 Cuta



[^11]
## (47) ซูเราะฮุ มุฮัมมัด



## เป็นบัญญัติมะดะนียะฮุ มี 38 อายะฮฺ ความหมายโดยสรุปของซูเราะฮุ มุฮัมมัด

ซูเราะฮุมุฮัมมัด เป็นชูเราะฮฺมะตะนียะฮฺซึ่งให้ความสนใจต่อการตราบทบัญญัติ เช่นเดียวกับซูเราะฮุมะดะนียะฮฺอื่นา สำหรับซูเราะฮุนี้ได้กล่าวถึงบัญญัติแห่งการ สู้รบ เซลย ทรัพย์สินเซลย และสภาพของพวกมุนาฟิกีน แต่แก่นสำคัญที่ชูเราะฮุนี้ กล่าวถึงก็คือ เรื่องการต่อสู้ดิ้นรนในทางของอัลลอฮฺ

ชูเราะฮฺได้เริ่มต้นต้วยการเริ่มต้นที่ประหลาดคือประกาศสงครามอย่างเปิดเผย กับพวกกุฟฟารศัตรูของอัลลอฮุและศัตรูของรอซูลของพระองค์ ซึ่งพวกเขาได้ทำ สงครามกับอิสลาม โดยปฏิเสธท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะชัลลัม ยืนหยัด ขัดขวางต่อต้านการดะอุวะฮฺของมุฮัมมัด เพื่อกีดกันมหาชนมิให้เข้ารับนับถือศาสนา ของอัลลอฮฺ
"บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นให้ห่างจากทางของอัลลอฮฺนั้น พระองค์ ได้ทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล"

ซูเราะฮฺได้ใช้ให้บรรดามุอฺมินสู้รบกับพวกปฏิเสธศรัทธา และสังหารพวกเขา ด้วยคมดาบของบรรดานักต่อสู้ดิ้นรน เพื่อกวาดล้างผืนแผ่นดินให้บริสุทธิ์จากความ สกปรกของพวกเขา จนกระทั่งจะไม่ให้เสี้ยนหนามและพลังเหลืออยู่สำหรับพวกเขา แล้วได้เรียกร้องให้จับพวกเขาเป็นเซลยศึกหลังจากได้ม่าพวกเขาเป็นจำนวนมากและ มีผู้บาดเจ็บจำนวนไม่น้อย "และเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จงฟันที่คอ (จงม่าเสีย) จนกระทั่งเมื่อพวกเจ้าปราบพวกเขาจนแพ้แล้วก็จงจับพวกเขาเป็นเซลย"

ต่อมาชูเราะฮฺไดีชี้แจงถึงแนวทางแห่งความมีเกียรติและชัยชนะ และได้วาง เงื่อนไขในการช่วยเหลือของอัลลอฮฺต่อปวงบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธา ทั้งนี้ด้วย การยึดมั่นต่อบทบัญญัติของพระองค์ และสนับสนุนศาสนาของพระองค์ "โอ้บรรดา ผู้ศรัทธาเอ๋ย หากพวกเจ้าสนับสนุน (ศาสนาของ) อัลลอฮุ พระองค์ก็จะสนับสนุน พวกเจ้าและจะทรงตรึงเท้าของพวกเจ้าให้มั่นคง"

ชูเราะฮุได้ยกอุทาหรณ์แก่พวกกุฟฟารมักกะฮฺถึงบรรดาผู้เกรี้ยวกราดที่มีกำลัง เข้มแข็งในประชาชาติยุคก่อน7 และการที่อัลลอฮุทรงทำลายล้างพวกเขาเพราะ การกระทำผิด และความเกรี้ยวกราดของพวกเขา "พวกเขามิได้ท่องเที่ยวไปตาม แผ่นดินดอกหรือ แล้วพิจารณาดูว่าบั้นปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าพวกเขา นั้นเป็นเช่นใด? อัลลอฮุได้ทรงทำลายล้างพวกเขาและสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาก็ เป็นเช่นเดียวกัน"

ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงโดยละเอียดถึงลักษณะของพวกมุนาฟิกีน โดยถือว่าพวก เขาเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่ออิสลามและมุสลิม และได้เปิดโปงถึงความชั่วและความ น่าละอายของพวกเขาเพื่อเตือนมนุษย์ให้รูรึงกลอุบายและความชั่วร้ายของพวกเขา "และหากเราประสงค์แน่นอนเราจะเปิดเผยแก่เจ้าแล้วจจาก็จะรู้จักพวกเขาอย่าง แน่นอนที่เครื่องหมายของพวกเขา"

ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการเรียกร้องเชิญชวนบรรดามุอมินผู้ศรัทธาให้เจริญรอย ตามแนวทางแห่งความมีเกียรติและชัยชนะ ด้วยการต่อสู้ดิ้นรนในทางของอัลลอฮ และมิให้อ่อนแอต่อหน้าพลังแห่งความชั่วและความอยุติธรรมและเตือนมิให้มีการ เรียกร้องไปสู่การประนีประนอมกับเหล่าคัตรู เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งการมีชีวิตอยู่ ต่อไป เพราะการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ย่อมสูญสลายและจบสิ้น และสิ่งที่มีอยู่ที่ อัลลอฮฺนั้นเป็นการดีสำหรับคนดีทั้งหลาย
"ดังนั้นพวกเจ้าอย่าท้อแท้ และเรียกร้องไปสู่การสงบศึก เพราะพวกเจ้าเป็นผู้อยู่ เหนือสุด และอัลลอฮฺทรงอยู่ร่วมกับพวกเจ้า และพระองค์จะไม่ทรงลิดรอนผลตอบ แทนแห่งการงานของพวกเจ้า การมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานีีเป็นแต่เพียงการละเล่น และการสนุกสนานร่าเริงเท่านั้น และหากพวกเจ้าศรัทธาและยำเกรงพระองค์ก็จะทรง ประทานรางวัลของพวกเจ้าแก่พวกเจ้า และพระองค์จะไม่ทรงขอทรัพย์สินของพวกเจ้า" เช่นนี้แหละซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการเรียกร้องไปสู่การญิฮาดต่อสู้ดิ้นรน เช่น เดียวกับได้เริ่มชูเราะฮฺไปสู่การนี้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลักดันความปรารถนา อันแรงกล้าของบรรดามุอุมินผู้ศรัทธา และเพื่อให้ตอนต้นกับตอนจบสอดคล้องกัน อย่างแนบเนียนและรัดกุม

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺูู้รงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

1. บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา และปิดกั้นให้ห่าง จากทางของอัลลอฮฺนั้น พระองค์ได้ทรงทำให้ การงานของพวกเขาไร้ผล ${ }^{1}$
2. ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้ง หลาย และศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานแก่มุฮัมมัด และว่าอัลกุรอานนั้นเป็นสัจธรรมมาจากพระเจ้า ของพวกเซา พระองค์จะทรงลบล้างความชั่ว ของพวกเขา ให้ออกไปจากพวกเขาและจะทรง ปรับปรุงสภาพของพวกเขาให้ดีขึ้น ${ }^{2}$
3. ทั้งนี้เพราะว่า บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ ปฏิบัติตามความเท็จ แต่ส่วนบรรดาผู้ศรัทธา ได้ปฏิบิติตามสัจธรรมมาจากพระเจ้าของพวก เซา เช่นนี้แหละอัสลอฮุทรงยกอุทาหรณ์ทั้ง หลายของพวกเขาแก่ปวงมนุษย์ ${ }^{3}$

[^12]4. และเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ก็จงฟันที่คอ (จงฆ่าเสีย) จนกระทั่งเมื่อพวก เจ้าปราบพวกเขาจนแพ้แล้ว ก็จงจับพวกเขา เป็นเชลย หลังจากนั้นจะปล่อยเป็นไทหรือจะ เรียกเอาค่าไถ่ก็ได้ จนกระทั่งการทำสงคราม ได้สิ้นสุดลงด้วยการวางอาวุธ ${ }^{1}$ เช่นนั้นแหละ และหากอัลลอฮฺทรงประสงค์แน่นอน พระองค์ จะทรงตอบแทนการลงโทษพวกเขา ${ }^{2}$ แต่ทั้งนี้ เพื่อพระองค์จะทรงทตสอบบางคนในหมู่พวก เจ้ากับอีกบางคน ส่วนบรรดาผู้ที่ถูกม่าตายใน ทางของอัลลอฮุ พระองค์จะไม่ทรงทำให้การ งานของพวกเขาไร้ผลเป็นอันขาด ${ }^{3}$
5. พระองค์จะทรงชี้แนะทางแก่พวกเขา และ จะทรงปรับปรุงสภาพของพวกเขาให้ดีขึ้น
6. และจะทรงให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ ซึ่ง พระองค์ทรงแจ้งให้พวกเขารู้แล้ว ${ }^{4}$
7. โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย หากพวกเจ้าสนับ สนุน (ศาสนาของ) อัลลอฮุ พระองค์ก็จะทรง





## 6.

وَيْتِخْهُمْ



[^13]สนับสนุนพวกเจ้า และจะทรงตรึงเท้าของพวก เจ้าให้มั่นคง ${ }^{1}$
8. ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น ความพินาศ หายนะจะได้แก่พวกเขา และพระองค์ได้ทรง ทำให้การงานของพวกเขาไร้ผส ${ }^{2}$
9. ทั้งนี้เพราะว่า พวกเขาเกลียดชังสิ่งที่อัลลอฮฺ ทรงประทานลงมา พระองค์จึงทรงทำให้การ งานของพวกเขาไร้ผล ${ }^{3}$
10. พวกเขามิได้ท่องเที่ยวไปตามแผ่นดินดอก หรือ แล้วพิจารณาดูว่า บั้นปลายของประชาชาติ ในยุคก่อนหน้าพวกเขานั้นเป็นเช่นใด อัลลอฮุ ได้ทรงทำลายล้างพวกเขา และสำหรับพวก ปฏิเสธศรัทธาก็เป็นเช่นเดียวกัน ${ }^{4}$
11. ทั้งนี้เพราะว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงคุ้มครอง บรรดาผู้ศรัทธา และแน่นอนพวกปฏิเสธศรัทธา ไม่มีฝู้คุ้มครองสำหรับพวกเขา ${ }^{5}$


"


20


[^14]
12. แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลายเข้าสู่สวนสวรรค์ หลากหลาย ณ เบื้องล่างสวนสวรรค์มีลำน้ำ หลายสายไหลผ่าน ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา นั้น พวกเขาจะหลงระเริงและกินเยี่ยงปศุสัตว์ กิน และไฟนรกคือที่พำนักของพวกเขาา
13. และกี่เมืองมาแล้ว ที่มันมีพลังเข้มแข็งกว่า เมืองของเจ้า ซึ่งมันขับใสเจ้า (มุฮัมมัด) ออกไป เราได้ทำลายล้างพวกเขา ดังนั้นสำหรับพวก เขาจึงไม่มีผู้ช่วยเหลือ ${ }^{2}$
14. ดังนั้นผู้ที่อยู่บนหลักฐานอันชัดแจ้งจาก พระเจ้าของเขาจะเหมือนกับผู้ที่ความชั่วแห่ง การงานของเขาได้ถูกทำให้เพริศแพร้วแก่เขา และพวกเขาก็ปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำของพวก เขากระนั้นหรือ ${ }^{3}$




<br>(1)

 (2)

[^15]15. อุปมาของสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ยำเกรง ได้ถูกสัญญาไว้ในสวนสวรรค์นั้นมีธารน้ำหลาย สายที่ไม่ผันแปร (ทั้งรสและกลิ่น) และธารน้ำ นมหลายสาย ที่รสชาติของมันไม่เปลี่ยนแปสง และธารน้ำจัณฑ์ (เหล้า) หลายสายเป็นที่โอชะ อร่อยแก่ผู้ดื่ม และธารน้ำผื้งที่สะอาดบริสุทธิ์ หลายสาย และสำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์ นั้นมีผลไม้หลายชนิด และการอภัยโทษจาก พระเจ้าของพวกเขาจะเหมือนกับผู้ที่พำนักอยู่ ในไฟนรก และถูกให้ดื่มน้ำร้อนจัด แล้วมันตัด ลำไส้ของพวกเขากระนั้นหรือ ${ }^{1}$
16. ในหมู่พวกเขามีผู้เงี่ยหูฟังเจ้าจนกระทั่ง เมื่อพวกเขาออกไปจากเจ้า พวกเขาก็จะพูดแก่ ผู้มีความรู้ว่า เมื่อกี้นี้เขา (มุฮัมมัด) พูดอะไร กัน ชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺทรง ประทับตราบนหัวไจของพวกเขา ${ }^{2}$ และพวกเขา ปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำของพวกเขา









[^16]17. ส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง พระองค์ทรงเพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา และทรงประทานให้แก่พวกเขาซึ่งการยำเกรง ของพวกเขา ${ }^{1}$
18. ดังนั้นพวกเขามิได้คอยสิ่งใดนอกจากยาม อวสานซึ่งมันจะมาหาพวกเขาอย่างกะทันหัน แต่ว่าเครื่องหมายต่าง ๆ ของมันได้มีมาแล้ว ดังนั้น เมื่อการตักเตือนของพวกเขาได้มายัง พวกเขาแล้วจะเกิดประโยชน์อันใดเล่าแก่พวก เขา ${ }^{2}$
19. ฉะนั้นพึงรู้เถิดว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด (ที่ถูก กราบไหว้โดยเที่ยงแท้) นอกจากอัลลอฮุ และ จงขออภัยโทษต่อความผิดเพื่อตัวเจ้าและเพื่อ บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง และอัลลอฮฺทรงรู้ดียี่งถึงพฤติการณ์ของพวก เจ้าและที่พำนักของพวกเจ้า ${ }^{3}$
20. และบรรดาผู้ศรัทธากล่าวว่า ทำไมสัก ชูเราะฮฺหนึ่งจึงไม่ถูกประทานลงมา ครั้นเมื่อ ชูเราะฮฺหนึ่งที่รัดกุมชัดเจนถูกประทานลงมา และได้มีการทำสงครามถูกรวมไว้ในนั้น เจ้า

领


(
管


${ }^{1}$ ส่วนบรรดามุอุมนผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีอัลลอฮฺก็จะเพิ่มการฮิดายะฮฺให้แก่พวกเขา และทรงดลใจ ให้แก่พวกเซาถึงสิ่งที่พวกเขายำเกรง คือพวกเขากลัวต่อความกริ้วของอัลลอฮฺเช่นการชิริกและการ่่าฝืน ${ }^{2}$ บรรดาหัวหน้ากุฟฟารกุเรชในมักกะฮุมิได้คอยสิ่งใดนอกจากยามอวสานคือวันกิยามะฮุที่จะมายัง พวกเซาอย่างกะทันหัน เครื่องหมายต่าง 7 แห่งวันกิยามะฮุ ได้มีมาแล้ว เข่น การเป็นรอซูลของมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ควันไฟ และการแยกชองดวงจันทร์ ดังนั้นการขอลุแก่โทษจะไม่เกิดประโยซน์ อันใดแก่พวกเขา ในเมื่อการตักเตือนและเครื่องหมายต่าง 7 ได้มายังพวกเขาแล้ว
${ }^{3}$ ด้วยเหตุดังกล่าวพึงรู้เถิดว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮุ และจงขออภัยโทษต่อความผิดของพวก เจ้าที่เป็นมุอมินชาย และมุอฺินหญิง เพราะอัลลอฮฺทรงรู้ดึถึงพฤติกรรมต่าง 7 ของพวกเจ้าทั้งในเวลา กลางวันและกลางคืน

จะเห็นบรรดาสู้ที่ในหัวใจของพวกเขามิโรค จะ จ้องมองไปยังเจ้าเสมือนการมองขออยู้เป็นลม ใกล้จะตาย ดังนั้นความหายนะจงประสบแก่ พวกเขาเถิดด
21. การเยื่อังแเละปฏิบิิตามคำพูดที่ดีไพเราะ (หั้นเป็นการที่ดียง่ง) ดังนั้นเมื่อกิจการใดถูก

طَ فَّ กำหนฝไว้แล้ว หากว่าพวกเขาจริงใงต่ออัลลอย แล้ว ก็จะเป็นการดี่แก่เยาา ${ }^{2}$
22. ดังนั้น หวังกันว่า หากพวกเจ้ผินหลังให้ (กับการอีมานแล้ว) พวกเจ้าก็จะก่อความเสีย หายในแผ่นดิน และตัดความสัมพันธ์ทางเครือ ญาติของพวกเจ้ากรนนั้หหรือ
23. ชนเหล่านี้คื้อบรรดานู้ที่อัลลอฮฺทรงสาป แช่งพวกเขา ตังนั้นพรองงคึคึงทรงทำให้พวก เขาหูหนวกและทงงทำให้พวกเขาตาบอด ${ }^{3}$
 (rr) م م


[^17]
24. พวกเซามิได้พิจารณาใคร่ครวญอัลกุรอาน ดอกหรือ แต่ว่าบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจ หลายดอกลั่นอยู่'
25. แท้จริงบรรดาผู้ผินหลังกลับของพวกเซา หลังจากที่แนวทางที่ถูกต้องเป็นที่ประจักษ์แก่ พวกเขาแล้ว ชัยฏอนมารร้ายได้ล่อล่วงพวก เขาได้ให้ความหวังแก่พวกเขา (ว่าจะมีชีวิตยืน นาน) ${ }^{2}$
26. ทั้งนี้เพราะว่า พวกเขาได้กล่าวแก่บรรดา ผู้เกลียดชังสิ่งที่อัลลอฮุทรงประทานลงมาว่า เราจะเชื่อฟัง ปฏิบัติตามในกิจการบางอย่าง แต่อัลลอฮฺทรงทราบดีถึงความลับของพวก เขา ${ }^{3}$
27. แล้ว (สภาพของพวกเขา) จะเป็นเช่นไร เมื่อมะลาอิกะฮฺมาเอาชีวิตของพวกเขา โดยตี ใบหน้าของพวกเขาและหลังของพวกเขา ${ }^{4}$
28. ทั้งนี้เพราะว่า พวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ จะก่อความกริ้วแด่อัลลอฮ และพวกเขารังเกียจ ความโปรดปรานของพระองค์ ดังนั้นพระองค์

آَ









ذ何
除A

[^18]จึงรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผลล่
29. บรรดาู้ที่ที่ใจของพวกเขามีโรค คิดหรือ ว่าอัลลอฮฺงะไม่ทรงนำเอาความออจฉาริษยา ของพวกเขาออกมาให้เ็็นที่ประจักษ์
30. และหากเราประสงค์แน่นอน เราจเเ็ด เผยพวกเขาแก่เจ้า แล้วเจ้าก็จะร้กักพวกเขา อย่างแน่นอน ที่เครื่องหมายยองพวกเขา และ แห่นอน เจ้าจะรังักพวกเขาได้ในน้ำเสียงแห่ง การพูด และอัลลอฮุทรงรีดีถึงการงาหของพวก เจ้า ${ }^{2}$
31. และแน่นอน เราจะทดสอบพวกเจ้าจน กระทั่งเราะะใตต้รูึกงบรรดาสู้ต่อสู่ดิ้นรน และ บรรดาู้หนักแน่นอดทนในหมู่พวกเจ้า และ เราจะทดสอบการงานของพวกเจ้า ${ }^{3}$
32. แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิกกั้น ให้ห่างจากทางของอัลลอฮ และต่อต้านรรชูลนี้ หลังจากที่แนวทางที่ถูกต้องได้เ็็นที่ประจักษ์ แก่พวกเยาแล้ว พวกเยาะะมม่ก่อให้เกิดอันตราย ใดๆ แก่อัลลอฮฺได้เลย พระองค์จะทรงทำให้









${ }^{1}$ ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺทรงกริ้วคือการชิริกและการฝ่าฝืน และสิ่งที่อัลลอฮฺพอ พระทัยคือการเตาฮีด และการงานที่ดี ดังนั้นสิ่งที่พวกเขากระทำไปก็จะเป็นการไร้ผลไม่ได้ผลบุญเป็น การตอบแทน
${ }^{2}$ พวกมุนาฟิกีนคิดว่าอัลลอฮฺจะไม่เปิดเผยความลับที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเซา แต่พวกเซาต้องผิดหวัง เพราะอัลลอฮฺกล่าวว่า หากเราประสงค์เราจะเปิดเผยให้เจ้ารู้ถึงบุคลิกซองพวกเซาด้วยเครื่องหมายอย่าง ชัดแจ้งและเจ้าจะรูจักพวกมุนาฟิกีนจากสำนวนและสำเนียงการพูดซองพวกเซา คือภวยนอกมีการศรัทธา ภายในมีการปฏิเสธศรัทธาและนิฟาก
${ }^{3}$ เราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยการญิฮาด และข้อบัญญัตื่น ๆ ที่เป็นการยากลำบากเพื่อเราจะได้รู้ถึงบรรดา ผู้ต่อสู้ดิ้นรนในทางของอัลลอฮ และบรรดาผู้หนักแน่นอดทนต่อความยากลำบากของญิฮาด และเราจะ ทดสอบการงานที่ดีและการงานที่เลวของพวกเจ้า

การงานของพวกเขาไร้ผล ${ }^{1}$
33. โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงเชื่อฟังปฏิบัติ ตามอัลลอฮฺ และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูล คนนี้เถิด และอย่าทำให้การงานของพวกเจ้าไร้ ประโยซน์ ${ }^{2}$
34. แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา และปิดกั้น ให้ห่างจากทางของอัลลอฮฺ แล้วพวกเขาตายลง ทั้งๆ ที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ อัลลอฮุ จะไม่ทรงอภัยโทษให้พวกเขาเลย ${ }^{3}$
35. ดังนั้น พวกเจ้าอย่าท้อแท้และเรียกร้องไป สู่การสงบศึก เพราะพวกเจ้าเป็นผู้อยู่เหนือสุด และอัลลอฮฺทรงอยู่ร่วมกับพวกเจ้า และพระองค์ จะไม่ทรงลิดรอนผลตอบแทนแห่งการงานของ พวกเจ้า ${ }^{4}$
36. การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เป็นแต่เพียงการ ละเล่นและการสนุกสนานร่าเริงเท่านั้น และ หากพวกเจ้าศรัทธาและยำเกรง พระองค์จะ

(



ن́ (1)



[^19]ทรงประทานรางวัลของพวกเจ้าแก่พวกเจ้า และพระองค์จะไม่ทรงขอทรัพย์สินของพวกเจ้า 1 37. หากพระองค์จะทรงขอทรัพย์สินต่อพวก เจ้า และทรงรบเร้าพวกเจ้า (ให้บริจาค) พวก เจ้าก็จะตระหนี่และพระองค์จะทรงนำเอาความ อึดอัดใจของพวกเจ้าออกมาให้ประจักษ์ ${ }^{2}$
38. พึงรู้เถิดว่าพวกเจ้านี้แหละคือหมู่ซนที่ถูก เรียกร้องให้บริจาคในทางของอัลลอฮฺ แต่มี บางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้ตระหนี่ ดังนั้นผู้ใด ตระหนี่เขาก็ตระหนี่แก่ตัวของเขาเอง เพราะ อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงมั่งมี แต่พวกเจ้าเป็นผู้ขัดสน
 และถ้าพวกเจ้าผินหลังออก พระองค์ก็จะทรง เปลี่ยนหมู่ชนอื่นแทนพวกเจ้า แล้วพวกเซา เหล่านั้นจะไม่เป็นเช่นพวกเจ้า ${ }^{3}$

[^20]
## (48) ชูเราะฮ อัลฟัตฮ



## เป็นบัญญัติมะดะนียะฮุ มี 29 อายะฮฺ <br> ความหมายโดยสรุปของชูเราะฮฺ อัลฟัตฮฺ

ชูเราะฮุนี้เป็นชูเราะฮุมะดะนียะฮฺฺี่ให้ความสนใจทางด้านการตราพระราซ บัญญัติ เซ่นเดียวกับชูเราะฮุมะดะนียะฮอื่นา ที่เยียวยาบัญหาที่เกี่ยวกับหลักการตรา พระราชบัญญัติในด้านการปฏิบัติต่อกัน การอิบาดะฮฺ จริยธรรม และการแนะนำ

ซูเราะฮุได้กล่าวถึงการทำสัญญาปรองดอง ที่ฮุฮัยบิยะฮุ ที่กระทำขึ้นระหว่าง ท่านรอชูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กับพวกมุชริกีนในปีที่ 6 แห่งฮิจญเราะฮ ศักราช ซึ่งเป็นการเริ่มแห่งการพิชิตครั้งยิ่งใหญ่ การพิชิตนครมักกะฮฺเหตุการณ์ครั้ง นี้ทำให้บรรดามุมินได้มีอำนาจ มีชัยชนะ มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น มหาซน พากันเข้าศาสนาของอัลลอฮฺเป็นกลุ่มๆ "แท้จริงเราได้ให้ชัยชนะแก่เจ้า ซึ่งเป็นชัย ชนะอย่างชัดแจ้ง"

ซูเราะฮุได้กล่าวถึงการญิฮาดของบรรดามุมินผู้ศรัทธา และทำสัตยาบันอัลริฎวาน ซึ่งบรรดาสาวก ริฎวานุลลอฮิอะลัยฮิม ได้ให้สัตยาบันกับท่านรอชูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮีวะซัลลัม ที่จะทำญิฮาดในทางของอัลลอฮฺ จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่ และนับได้ว่าเป็นการทำสัตยาบันครั้งสำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺจึงประทานความ คิริมงคลให้และทรงโปรดปรานแก่บรรดาสาวกเหล่านั้น พระองค์ทรงจารึกไว้ใน คัมีีร์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ความว่า "โดยแน่นอนอัลลอฮฺทรงโปรดปรานต่อบรรดา ผู้ศรัทธา ขณะที่พวกเขาให้สัตยาบันแก่เจ้าใต้ตันไม้ (ที่ฮุดัยบิยะฮฺ)"

ชูเราะฮฺได้กล่าวถึงชาวอาหรับชนบทซึ่งในหัวใจของพวกเขามีโรคและพวก มุนาฟิกีนที่เหลืออยู่ในเมืองไม่ออกไปร่วมสงครามกับท่านรอชูสุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม พวกเหล่านั้นได้คิดร้ายกับท่านรอชูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และกับบรรดามุอุมิน อัสอายาตได้เปิดโปงความลับของพวกเขาว่า "ชาว อาหรับที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวแก่เจ้าว่าทรัพย์สินของเราและครอบครัวของเรา ทำให้เรามีธุระยุ่งอยู่ ดังนั้นได้โปรดขออภัยให้แก่เราด้วย"

ซูเราะฮุได้กล่าวถึงความฝันซึ่งท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ฝันเห็น ในขณะนอนที่นครอัลมะดีนะฮุ และท่านได้เล่าความฝันนั้นให้แก่บรรดาสาวกได้รับ ฟัง พวกเซาได้ดีใจและแสดงความยินดีกัน ความฝันนั้นก็คือ การเข้าสู่นครมักกะฮฺ ของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และบรรดามุสลิมีนด้วยความปลอดภัย และความอบอุ่น และความฝันนั้นก็ได้เป็นจริงเพราะท่านรอซูล และบรรดามุอฺมิน ได้เข้านครมักกะฮุในสภาพผู้ทำอุมเราะฮฺด้วยความปลอดภัยและความสงบ
"โดยแน่นอนอัลลอฮฺได้ทรงทำให้ความฝันนั้นสมจริง แก่รอซูลของพระองค์ ด้วยความจริง แน่นอนพวกเจ้าจะได้เข้าสู่มัสยิดฮะรอมอย่างปลอดภัยหากอัลลอฮฺ ทรงประสงค์ (อินชาอัลลอฮฺ) โดย (บางคน) โกนผมของพวกเจ้า และ (อีกบางคน) ตัดผม"

ซูเราะฮุได้จบลงด้วยการสรรเสริญท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และบรรดาสาวกผู้บริสุทธิ์ "มุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮฺและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับ เขาเป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อพวกปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวก เขาเอง"

## ชื่อของซูเราะฮฺ

ซูเราะฮฺอัลฟัตฮฺถูกขนานนามเซ่นนี้ เพราะอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงแจ้งข่าวดีแก่ บรรดามุอุมินด้วยชัยซนะอย่างชัดแจ้ง "แท้จริงเราได้ให้ชัยซนะแก่เจ้าซึ่งเป็นชัยชนะ อย่างชัดแจ้ง"

## 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

1. แท้จริงเราได้ให้ชัยชนะแก่เจ้า ซึ่งเป็นชัยชนะ อย่างชัดแจ้ง
2. เพื่ออัลลอฮฺจะได้ทรงอภัยโทษความผิดของ เจ้าที่ได้ล่วงไปแล้ว และที่จะเกิดขึ้นภายหลัง และจะทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์ ครบสมบูรณ์แก่เจ้า และทรงชี้แนะทางแก่เจ้า คือทางอันเที่ยงตรง
3. และอัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือเจ้าด้วยการ ช่วยเหลืออย่างเข้มแข็ง ${ }^{1}$
4. พระองค์คือผู้ทรงประทานความเงียบสงบ ลงมาในจิตใจของบรรดาผู้ศรัทธา เพื่อพวกเขา จะได้เพิ่มพูนการศรัทธาให้กับการศรัทธาของ พวกเขา และเป็นของอัลลอฮ คือไพร่พลแห่ง ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และอัลลอฮุเป็น








Q

[^21]

ผู้ทรงรอบรี สู้ทรงปรียาญาณเสมอ ${ }^{1}$
5. เพื่อพระองค์จะทรงให้บรรดานู้ครัทธาชาย และบรรดาผู้ศรัทธาหญิงได้เข้าสวนสวรรค์ หลากหลาย ณ เบื้องล่างของสวนสวรรค์มีธีาร น้ำหลายสายไหลผ่าน พวกเขาเป็นผู้พํานักอยู่ ตลอดกาลในนั้น และพระองค์คะทรงสบล้าง ความชั่วของพวกเขาออกจากพวกเขา และนั่น คือัยยยนะอันใหญ่หลวง ณ ที่อัลลอยฺ ${ }^{2}$
6. และเพื่อพระองค์จะทรงลงโทษแก่พวก มุนาิิกีนชาย และพวกมุุนิิิกีนหญิง และ บรรดาสู้ตั้งภาคีชาย (มุชร์กีน) และบรรดาผู้ ตั้งภาคีหญิง (มุฯริกิาต) โดยพวกเาาคิดเกี่ยว กับอัลลอฮฺด้วยความคคดร้าย เหตุร้ายเหล่านั้น จงประสบแก่พวกเขาเถิด แสะัลลอฮฺทรงโกรธ กริ้ว่แก่พวกเขาและทรงสาปแช่งพวกเยาอีกทั้ง ทรงเตียยมนรกญะฮันนัมไว้สำหรับพวกเขาอีก ด้วย และมันเป็นทางกลับที่ทั่วร้ายยิ่ง ${ }^{3}$

[^22]7. และเป็นของอัลลอฮฺคือ ไพร่พลแห่งชั้นฟ้า ทั้งหลายและแผ่นดิน และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรง อำนาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ ${ }^{1}$
8. แท้จริงเราได้ส่งเจ้า (มุฮัมมัด) มาเพื่อเป็น พยานและผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้าย
9. เพื่อให้พวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และรอชูล ของพระองค์ และให้ความช่วยเหลือเขา (รอซูล) และยกย่องให้เกียรติเขา (รอซูล) และแซช้อง สดุดีพระองค์ทั้งในยามเช้าและยามเย็น ${ }^{2}$
10. แท้จริงบรรดาผู้ที่ให้สัตยาบันกับเจ้านั้น เสมือนกับว่าพวกเขาได้ให้สัตยาบันกับอัลลอฮฺ พระหัตถ์ของอัลลอฮุทรงอยู่เหนือมือของพวก เขา ฉะนั้นผู้ใดทำลาย (สัตยาบัน) เสมือนกับ ว่าเขาทำลายตัวของเขาเอง ส่วนผู้ใดปฏิบัติ ตามสัญญาที่เขาได้มีไว้กับอัลลอฮฺโดยครบถ้วน พระองค์ก็จะทรงตอบแทนรางวัลอันใหญ่หลวง แก่เขา ${ }^{3}$









[^23]
11. ชาวอาหรับชนบทที่เหลืออยู่ในเมืองจะ กล่าวแก่เง้าว่าทรัพย์สินของเราและครอบครัว ของเราทำห้เรามีธุระยุอยู่ ดังนั้นได้ปปดดขอ อภัยให้แก่เราด้วย พวกเขากล่าวดัวยลิ้นของ พวกเขาโดยไม่มีอไไรในหัวใจของพวกเขา จง กล่าเเถด (มุฮัมมัด) ใครเล่าจะมีํานาขอันใดที่ จะป้องกันพวกเจ้าจากอัลลอฮฺ หากพระองค์ ทรงประสงค์ให้ความทุกข์แก่พวกเจ้า หรือ พระองค์ทรงปรรสงค์ำให้ประโยชน์นก่พววกเจ้า แต่ว่าอัลลอฮฺทรงตระหนักยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้า กระทำ
12. หามิได้พวกเจ้าคิดว่า อัรรอชูลและบรรดา มุอมินผู้ครัทธาจะไม่กลับไปยยงครอบครัวของ พวกเขาเป็นอันขาด และนั่นดด้ดูกทำให้เ็็นที่ เพริศแพรัวในจิตใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าได้ คิดร้ายและพวกเจ้าเป็นหมู่ชนที่วิบัด้ ${ }^{2}$
13. และถ้าผู้ใดมิได้ศรัทธาต่ออัลลอยุ และ รอชูลของพระองค์ แท้ทรังเราได้เตรียมไฟที่ลุก โชติช่วงไว้ส้าหรับผู้ปฏิเสธศรัทธา ${ }^{3}$
偅



悪 (6) (f17)

[^24]14. และอำนาจเด็ดขาดแห่งชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮฺ พระองค์จะ ทรงอภัยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะ ทรงลงโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮฺ นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ ${ }^{1}$
15. บรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวว่า เมื่อ พวกท่านออกเดินทางไปยังกองทรัพย์เซลย (ที่ ค็อยบัร) เพื่อไปยึดเอามา ก็จงปล่อยให้พวกเรา ออกติดตามพวกท่านไปด้วย พวกเขาประสงค์ ที่จะเปลี่ยนคำกล่าวของอัลลอฮุ จงกล่าวเถิด (มูฮัมมัด) พวกท่านจะติดตามพวกเราไปไม่ได้ เป็นอันขาด เพราะอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ก่อนแล้ว พวกเขาก็จะกล่าวอีกว่า หามิได้ พวกท่านอิจฉา พวกเรา เปล่าเลย พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลย นอกจากเพียงเส็กน้อย ${ }^{2}$
16. จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แก่ชาวอาหรับชนบท ที่เหลืออยู่ในเมืองว่า พวกท่านจะถูกเรียกให้ ไปร่วมต่อสู้หมู่ชนที่มีกำลังพลเข้มแข็งกว่า พวก ท่านจะต้องต่อสู้พวกเขาหรือให้พวกเขายอม จำนน ดังนั้นเมื่อพวกท่านเชื่อฟังปฏิบัติตาม อัลลอฮฺฺ็จะทรงประทานรางวัลอันดีงามแก่



奖






   

[^25]พวกท่าน แต่ถ้าพวกท่านผินหลังออกตังเช่นที่ พวกท่านได้ผินหลังออกมาก่อนแล้ว พระองศ์ จะทรงลงโทษพวกท่านด้วยการลงโทษอันเจ็บ ปวด1
17. ไม่เป็นการลำบากอันใดแก่คนตาบอด และไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนพิการ และไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนป่วย แต่ ถ้าผู้ใดเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮุ และรอซูล ของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เขาเข้าสู่สวน สวรรค์หลากหลาย ณ เบื้องล่างมีธารน้ำหลาย สายไหลผ่าน ส่วนผู้ใดผินหลังออก พระองค์ จะทรงลงโทษเขาด้วยการลงโทษอันเจ็บปวด ${ }^{2}$
18. โดยแน่นอน อัลลอฮฺทรงโปรดปรานต่อ บรรดาผู้ศรัทธา ขณะที่พวกเขาให้สัตยาบัน แก่เจ้าใต้ต้นไม้ (ที่ฮุดัยบิยะฮฺ) เพราะพระองค์ ทรงรอบรู้ดึถึงสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเขา พระองค์จึงได้ทรงประทานความสงนใจลงมา บนพวกเขาแสะได้ทรงตอบแทนให้แก่พวกเขา

' คือพวกอาหรับที่มิได้ออกไป่ร่วมในการทำสัตยาบันครั้งก่อนนั้นจงกล่าวแก่พวกเขาว่า พวกท่านจะถูก เรียกร้องให้เข้าร่วมทำสงครามกับบะนีฮุนัยฟะฮุ คือหมู่ชนของมุไสละมะฮุ อัลกัชชาบ โดยทำการสู้รบ กับพวกเหล่านี้ จนกว่าพวกเซาจะยอมจำนนและเข้ารับนับถืออิสลาม หากพวกท่านยอมเชื่อฟังโตยออก ไปร่วมทำสงครามกับหมู่ชนเหล่านั้น อัลลอฮฺก็จะทรงประทานทรัพย์เชลยและชัยชนะแก่พวกท่านใน โลกดุนยา และสวนสวรรค์ในโลกอาคิเราะฮุ หากพวกท่านผินหลังคือไม่ยอมออกไปร่วมทำสงคราม พวกท่านก็จะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บแสบ
${ }^{2}$ คือคนตาบอด คนพิการและคนป่วยจะไม่เกิดโทษและเป็นบาปในการที่ไม่ได้ออกไปร่วมทำสงคราม เพราะเหตุขัด้้องดังกล่าว และผู้ใดเชื่อฟังและปฏิบิติตามข้อใช้ของอัลลอฮ และรอชูลของพระองค์เขาจะ ได้รับการตอบแทนต้วยสวนสวรรค์ ส่วนผู่ใดหลีกเลี่ยงจากการทำญูิฮาด โดยปราศจากข้อขัดข้องอัลลอยฺ ก็จะลงโทษเซาทั้งโลกดุนยาและโลกอาคิเราะฮุ

ซึ่งชัยชนะอันใกล้นี้
19. และทรัพย์เซลยอันมากมายที่พวกเขาจะ ได้รับมัน และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรง ปรีชาญาณ ${ }^{2}$
20. อัลลอฮฺได้ทรงสัญญาแก่พวกเจ้าซึ่งทรัพย์ เชลยอันมากมายที่พวกเจ้าจะได้รับมัน โดย พระองค์ทรงเร่ง (ทรัพย์เซลยที่ศ็อยบัร) อันนี้ แก่พวกเจ้า และพระองค์ทรงยับยั้งมือของผู้คน (พวกยะฮูด) จาก (การทำร้าย) พวกเจ้าและ เพื่อมัน (การยับยั้งจากการทำร้าย) จะได้เป็น สัญญาณหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธา และเพื่อ พระองค์จะได้ทรงชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทาง อันเที่ยงตรง ${ }^{3}$
21. และทรัพย์เชลยอันอื่นอีกที่พวกเจ้าไม่มี กำลังที่จะเอาชนะมันได้แต่อัลลอฮฺทรงล้อมพวก มันไว้แล้ว (คืออาณาจักรเปอร์เซียและโรมัน ตะวันออก) และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอานุภาพ



## ,

 U

(9)

[^26]
เหนือทุกสิ่งอย่าง ${ }^{1}$
22. และถ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ต่อสู้กับ พวกเจ้า พวกเขาก็จะผินหลังกลับอย่างแน่นอน แล้วพวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือ 23. นั่นคือแนวทางของอัลลอฮฺแก่บรรดาผู้ที่ ล่วงสับไปแล้วแต่กาลก่อน และเจ้าจะไม่พบ การเปลี่ยหแปลงใดๆ ในแนวทางยองอัลลอยฺ ${ }^{2}$ 24. และพระองค์คีอผู้ทรงยับยั้มีออของพวกเขา จากพวกเจ้า และมีอยองพวกเจ้าจากพวกเขา (มิให้มีการู้รบกัน) ที่หุบยานครมักกะฮุ (ที่ ฮุดัยยียยะยุ) หลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้พวก เจ้ามีชัยชนเหนือพวกเชา และอัลลอยุทรงรู้ เห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากรรทำ ${ }^{3}$
25. พวกเขาคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและ ปัดกั้หพวกเจ้าให้หันห่างจากสัสยิอัละะรอม และการเขือดสัตว์วลีที่ถูกกักกันไ้วิให้บรรลุ สูที่เชีอดของมัน และหากมิใชเพราะมีบรรดาผู้ ครักธราายและบรรดาู้ผรักธาหญิง ชึ่งพวกกจ้า ไม่รัจักพวกเยา พวกเจ้าก็จะม่าพวกเขา แล้วก็

${ }^{1}$ คือทรัพย์เชลยจากพวกยุโรปและเอเชีย ซึ่งพวกเจ้าไม่สามารถที่จะเอาชนะพวกเหล่านั้นได้ แต่อัลลอฮุ ทรงให้พวกเจ้าสามารถยึดเอามาได้ ทั้งนี้ด้วยเดขานุภาพของพระองค์
${ }^{2}$ ส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเจ้าคือ เมื่อชาวมักกะฮฺได้ต่อสู้กับพวกเจ้าอัลลอฮฺจะ ช่วยเหลือพวกเจ้าให้ได้รับชัยชนะ แล้วพวกศัตรูกผินหลังหนีแพ้กลับไป โดยไม่มี้ผุ้มครองให้ความช่วย เหลือ และแนวทางชองพระองค์นี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอันขาดตราบใดที่บรรดาผู้ศรัทธามีความ เซื่อมั่นต่อพระองค์
${ }^{3}$ อันนี้นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากอัลลอฮฺ ตะอาลา โดยมีให้ทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกัน และทำให้มี การเจรจาประนีประนอมกัน ทั้งนี้นับได้ว่าเป็นผลดีแก่บรรดามุอฺินทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮุ หลังจาก ได้ให้พวกเจ้าจับพวกกุเรชจำนวน 80 คน เป็นเชลยศึกแล้วให้นำมามอ่บให้แก่ท่านรอชูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะชัลลัม แล้วท่านก็ได้อภัยและปล่อยตัวพวกเซาไป ดังนั้นจึงได้มีการเจรจาประนีประนอม

จะก่อให้เกิดโทษแก่พวกเจ้า เพราพพวกเยาโดย ไม่รู่ตัว ทั้งนี้เพื่ออัลลอฮุะะทงใให้ผู่ที่พระองค์ ทรงประสงค์ เข้าอยฺ่ในความเมตตาของพระองค์ หากพวกเราแยกออกจากกัห แน่นอน เราก็จะลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ พวกเซา ชึ่งการลเโทษอันจ็บปวดด
26. ขณะที่พวกปฏิเสธศรัทธาได้ทำให้ความ หยิ่งยโสมียี้นในิตใจของพวกเขารึ่งเป็นความ หยิ่งยโส ในสมัยแห่งความงมงาย อัลลอยุจึง ประทานความเงียบสงบซองพระองค์ให้แก่ รอซูลขงงพรองค์ และแก่บรรดาผู้ศรัธธา และ ทรงเห้พวกเขาตั้มั่นอยู่บนคำกล่าวแห่งความ ยำเกรง (คำกล่าวชะฮาดะย) โดยที่พวกเขามี สิทธิอิ่งต่อคำกล่าวนี้ และเหมาะสมคู่ควยิิ่งอีก ด้วย และอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ${ }^{2}$

[^27]
27. โดยแน่นอนอัลลอฮฺได้ทรงทำให้ความฝัน นั้นสมจริงแก่รอซูลของพระองค์ด้วยความจริง แน่นอน พวกเจ้าจะได้เข้าสู่มัสยิดอัลฮะรอม อย่างปลอดภัยหากอัลลอฮฺทรงประสงค์ โตย (บางคน) โกนผมของพวกเจ้า และ (อีกบางคน) ตัดผม พวกเจ้าอย่าได้หวาดกลัว เพราะอัลลอฮฺ ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ ดังนั้นพระองค์จึง ได้ทรงกำหนดชัยชนะอื่นจากนั้น ซึ่งชัยชนะ อันใกส้น้้
28. พระองค์คือผู้ทรงส่งรอซูลของพระองค์ พร้อมด้วยแนวทางที่ถูกต้องและศาสนาแห่ง สัจธรรม เพื่อพระองค์จะทรงให้ศาสนา (ของ พระองค์) นั้นประจักษ์แจ้งเหนือศาสนาอื่นทั้ง มวล แสะพอเพียงแล้วที่อัลลอฮฺทรงเป็นพยาน ${ }^{2}$
29. มุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮฺ และบรรดา ผู้ที่อยู่ร่วมกับเขา เป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อ




 (fin)

我
 พวกปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่าง

[^28]พวกเขาเอง เจ้าจเห็นพวกเขาเป็นผู้รักั้วะ ผู้ สุญดโดยแสวหหาคุณความดีจากััลลอฮฺและ ความโปรดปราน (ของพระองค์) เครื่องหมาย ของพวกเขาอยู่บนใบหน้าของพวกเขา เหื่อง จากร่องรอยแห่งการสุถูด นันคืออุบมาของ พวกเขาที่มีอยู่ในอัตเตารอต และจุปมาของ พวกเขาที่มีอยู่ในอัลอินญี่ลประหนึ่เมล็ดพืช ที่งอกหน่อหรือกิ่งก้านของมันออกมา แล้วทำ ให้มันงอกงาม แล้วมันก็เดิบโตแฮ็งแรง และ ทรงตัวอยู่ได้บนลำด้นของมัน นำความปลี้ม ปิดิมาให้แก่ผู้หว่าน เพื่อี่พระองค์จะก่อความ โกรธแค้นแก่พวกปฏิเสสศรัทธา เพราะพวก เขา (มุสลิมีน) และอัลลอฮฺฺรงสัญญาบรรดาผู้ ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายใหหมู่พวก เขาว่า จะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอัน ใหญู่หลวง ${ }^{1}$

[^29]
# (49) ซูเราะฮฺ อัลหุญุร๊อต 



## เป็นบัญญัติมะดะนียะฮุ มี 18 อายะฮ ถูกประทานหลังจากซุเราะฮฺ อัลมุญาดะละฮฺ ความหมายโดยสรุบขของซูเราะฮุ อัลหุญุร๊อต

ชูเราะฮุอัลหุญุร๊อต ถูกประทานลงมาหลังจากซูเราะฮฺ อัลมุญาดะละฮุ เป็น ซูเราะฮุ มะดะนียะฮุ มีอายะฮุทั้งหมด 18 อายะฮุ ถึงแม้ว่าซูเราะฮฺนี้จะมีอายะฮุน้อย แต่มีความสำคัญทางด้านจริยธรรมมาก เพราะประมวลไว้ด้วยข้อเท็จจริงในการ อบรมที่เป็นอมตะไว้มากมาย เป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคงไว้สำหรับสังคมที่มีเกียรติ เป็นซูเราะฮีที่ทรงคุณค่าทางด้านศีลธรรม จนกระทั่งนักตัฟซีรบางท่านถึงกับให้ชื่อ ซูเราะฮุนี้ว่า "ซูเราะฮฺอัลอัคล๊าก" หรือ "ซูเราะฮุจริยธรรม"

ซูเราะฮฺเริ่มด้วยการกล่าวถึงมารยาทอันสูงส่งที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงชี้แนะ และอบรมสั่งสอนบรรดามุอมิน ให้แสดงออกต่อบทบัญญัติของพระองค์ต่อคำสั่ง ของรอขูลของพระองค์

ชูเราะฮุได้กล่าวถึงมารยาทที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งคือ การสดเสียงในการสนทนา หรือกล่าวถามสิ่งใดกับท่านรอฮูลุลลอฮุ ศ็อสลัลสอฮุอะลัยฮิวะชัลลัม เพื่อเป็นการ ยกย่องและให้เกียรติอันสูงศักดิ์ของท่าน เพราะท่านมีฐานะ และตำแหน่งไม่เหมือน ปุถุชนธรรมตา จึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมมุอุมินจะต้องแสดงออกซึ่งการมีสัมมาคารวะ ต่อท่าน จะสนทนาไต่ถามก็ต้องกระทำด้วยการยกย่อง และให้เกียรติ

จากมารยาทเฉพาะตัว หรือมารยาทประจำตัว อายะฮุต่อมา ได้กล่าวถึง มารยาททั่วไปที่มีผลกระทบต่อผู้อื่น เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคงแห่งสังคมที่ดีงาม เป็นอายะฮีที่อัลลอฮ ตะอาลา ปรามมุสลิมมุอมินมิให้ฟังหรือเชื่อข่าวลือต่างๆ เพราะ กี่มากน้อยแล้วที่คำพูดเพียงไม่กี่คำที่คนชั่ว คนเลวกล่าวออกมา ต้องกลายเป็นสาเหตุ ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่และกี่มากน้อยแล้ว ที่ช่าวคราวที่ได้รับฟังมา

โอยไมมีการสีนสวนสอบสวนให้แน้ชันเสียก่อน ทำให้เกิดความพินาศล่มวม หรือทำ ให้เกิดการแตกแยกกันจนมองหน้ากันไม่สนนท

อายะฮฺต่อมา ได้เรียกร้องห้้หาทางปรองดองคึนดีกันในรหหว่างคู่กรณี และ ให้หาทางเกลี้ยกล่อมฝ่ายที่ะแเมิดไม่ยอมปรองตอง และให้กำราบฝ่ายที่ยงงดี้อรั้น ฝานึนข้อบัญญัติตขอออัลลอยฺ

ในอายะฮฺฺี่ 11 อัลลอฮุ ตะอาลา ทรงเตือนบรรดามุอมินให้ปลีกตนให้ห่าง ไกลจากการกระทำที่แสดงถึงการขาดความเป็นผู้ดีมีคีลสัตย์ นั่นคืออย่ได้เยาะเย้ย ดูหมิ่นดูแคลนใส้ายายาายสีและประณามผู้อ่น ห้ามมิให้นินทาลับหลัง สงสัยแคลงเจ สอดส่ายหาความลับของผู้อน่น หรือมองพื่น้อมมุอมินไปในแแร้าย พร้อมทั้งได้เรียก ร้องมุสลิมมาสู่งิยยธรรมและคุณธรรมอันประเสริฐ ในการเดือนมิให้นินทาลับหลัง กันนั้น อัลกุรอานได้กล่าวปรามไว้ด้วยสำนวนที่น่าระทึกใจสามารถปลุกความรู้สึก ให้เกิดความหวั่นไหวได้อย่ามมหัศอรรย์ นั่นคือภาพของชายผู้หนึ่ง นั่งอยู่เคียงศพ ของพื่น้องของเขา แล้วถูกบังคับให้กินเนเ้อศพที่เห่าเปื่อยแล้วด้วยความฝีนใจ และ สะอิดสะเดียน

ชูเราะฮฺนื้ำบลงด้วยเรื่องราวของอาหรับชนบทที่เข้าใจเอาเองว่า การมีอมมาน ศรัธธานั้น เป็นเพียงวาจาคำพูดที่เปล่งออกมาเป็นการเพียงพอและพวกเขาได้มา หาท่านรรชุลุลอยุ ศ็อลลัลลอฮุอลลัยยิวะซัลลัม เพื่อลำเลิกบุญคุณที่พวกเขาได้เข้า รับนับถีอศาสนาอิสลาม อัสลอยฺ ตะอาลา ได้ทรงชี้แงงข้อเท็จจริงของการศรัทธา และการเ็็นอิสลาม อีกทั้งได้ทรงบอกกล่าวเงื่อนไขของการเป็นมุอมินที่สมบูรณ์ให้ ทราบด้วยว่า มุอมินที่แท้วริงนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อมดัวยการศรัทธา มีความ บริสุทธิ์ใจ่ออัลลอยุ ตะอาลา องค์เดียว มีการญิยาดเสียสละในทางของอัลลอยุ มี การปฏิบัติการงานที่ดี

## ชื่อของซูเราะฺุ

 ในขณะนั้นเป็นท้องหับที่บรรดาอุมุมุลมุอมฺิิน้น ภรรยาของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยยิวะชัลัม ได้ไช่เป็นที่พำนักอาคัย

เชค อะหม้ด มุศฏอฟา อัลมะรอมีย ได้กล่าไว่ใหหนังธือ "ตัพซีรอัลมรรอมีย์" ของท่านว่า

"ห้องหับต่าง 9 ดังกล่าวนี้มีทั้งหมด 9 ห้อง หลังคามุงด้วยทางอินทผลัม มุง ไว้เตี้ยๆ ไม่สูงนัก สามารถที่จะเอื้อมมือจับได้ ต่อมาห้องหับเหล่านี้ อัลวะลีดอิบน อับดุลมะสิก ใช้ให้ผนวกเข้าไว้ในบริเวณมัสญิดของท่านรอซูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุอะสัยฮิวะซัสลัม ซึ่งประซาชนต่างพากันร่าไห้ด้วยความเสียดายและอาลัย"

สะอี๊ด อิบนุสมุซัยยับ กล่าวขึ้นในวันนั้นว่า "ฉันปรารถนาที่จะให้พวกเขา ปล่อยมันไว้ตามสภาพเดิมเพื่อผู้คนชาวเมืองอัสมะดีนะฮุ เมื่อได้เติบโตขึ้นมา ตลอด จนผู้คนที่เดินทางมาจากต่างแดนจะได้พบเห็นว่าท่านรอซูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุอะสัยฮิวะซัสลัม ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างไร? จะทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นมีการสมถะมักน้อย ไม่โอ้อวดกัน และไม่ประกวดประขันกันในการใชีชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย"

ซูเราะฮุีีถูกประทานลงมาในช่วงเวลาระหว่างปีที่มีการทำสนธัสัญญาอัลหุไดบียะฮุกับการทำสงครามตะบู๊ก

ด้วยพระนามของอัลลอฮฮูผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

1. โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าใด้ล้ำหน้า (ในการกระทำใด ๆ) เมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺ และ รอซูลของพระองค์ พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮฺ เถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรง รอบรู้
2. โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าได้ยก เสียงของพวกเจ้าเหนือเสียงของอัลนะบี ${ }^{2}$ และ อย่าพูดเสียงดังกับเขา (มุฮัมมัด) เยี่ยงการพูด เสียงดังของบางคนของพวกเจ้ากับอีกบางคน ${ }^{3}$ เพราะ (เกรงว่า) การงานต่าง ๆ ของพวกเจ้าจะ สูญเสียไป โดยที่พวกเจ้าไม่รู้สึกตัว
3. แท้จริงบรรดาผู้ที่ลดเสียงของพวกเขา ณ ที่ รอซูลลุลลอฮุนั้น ชนเหล่านั้น คือบรรดาผู้ที่
 อัลลอฮฺทรงทดสอบจิตใจของพวกเขาเพื่อความ

ورِّ

$$
\begin{aligned}
& \text { ورسولهِوانمواللشِ }
\end{aligned}
$$

[^30]
ยำเกรง สำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษ และรางวัลอันใหญ่หลวง ${ }^{2}$
4. แท้จริงบรรดาผู้ส่งเสียงเรียกเจ้าทางเบื้อง หลังห้องหับเหล่านั้น ส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่ ใช้สติปัญญา ${ }^{3}$
5. และหากว่าพวกเขาอดทนไว้จนกว่าเจ้าจะ ออกมาหาพวกเขาแล้ว แน่นอนมันย่อมเป็น การดีสำหรับพวกเขา ${ }^{4}$ และอัลลอฮเเ็็นผู้ทรง อภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ
6. โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย หากคนชั่วนำข่าวใดา มาแจ้งแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็จงสอบสวนให้ แน่ชัด ${ }^{5}$ หาไม่แล้วพวกเจ้าจะก่อเคราะห์กรรม
 9 أَ


#  



نَدِّدِ

[^31]แก่พวกหนึ่งโดยไม่รู้ตัว แล้วพวกเจ้าจะกลาย เป็นผู้เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไป
7. และพวกเจ้าพึงรู้เถิดว่า ในหมู่พวกเจ้านั้นมี รอซูลของอัลลอฮฺอยู่ หากเขา (มุฮัมมัด) เชื่อฟัง พวกเจ้าในส่วนใหญ่ของกิจการแล้ว แน่นอน พวกเจ้าก็จะลำบากกัน ${ }^{1}$ แต่อัลลอฮุทรงให้การ ศรัทธาเป็นที่รักแก่พวกเจ้า และได้ทรงประดับ มันไว้ในดวงใจของพวกเจ้า และทรงให้การ ปฏิเสธศรัทธา และความชั่วช้า และการฝ่าฝืน เป็นที่น่าเกลียดชังแก่พวกเจ้า ${ }^{2}$ ชนเหล่านั้น คือพวกที่ดำเนินอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง
8. มันเป็นคุณธรรมและความโปรดปรานจาก อัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรง ปรีชาญาณ ${ }^{3}$
9. และหากมีสองฝ่ายจากบรรดาผู้ศรัทธา ทะเลาะวิวาทกัน พวกเจ้าก็จงไกล่เกลี่ยระหว่าง ทั้งสองฝ่าย ${ }^{4}$ หากฝ่ายหนึ่งในสองฝ่ายนั้น








[^32]
ละเมิดอีกฝ่ายหนึ่ง ${ }^{1}$ พวกเจ้าก็จงปรามฝ่ายที่
 ละเมิดจนกว่าฝ้ายนั้นจะกลับสู่พระบัญชาของ อัลลอฮฺ ${ }^{2}$ ฉะนั้นหากฝ่ายนั้นกลับ(สู่พระบัญชา ของอัลลอฮฺ) แล้ว ${ }^{3}$ พวกเจ้าก็จงประนีประนอม ระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยความยุติธรรมและพวก เจ้าจงให้ความเที่ยงธรรม (แก่ทั้งสองฝ่าย) เถิด ${ }^{4}$ แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักใคร่บรรดาผู้ให้ความเที่ยง ธรรม
10. แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน ${ }^{5}$ ดังนั้นพวกเจ้าจงไกล่เกลี่ยประนีประนอมกัน ระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจ้า ${ }^{6}$ และ จงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับ ความเมตตา
11. โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย ชนกสุ่มหนึ่งอย่า ได้เยาะเย้ยชนอีกกลุ่มหนึ่ง บางทีชนกลุ่มที่ถูก เยาะเย้ยนั้นจะดีกว่าชนกลุ่มที่เยาะเย้ย และสตรี กลุ่มหนึ่งอย่าได้เยาะเย้ยสดรีอีกกลุ่มหนึ่ง บางที กลุ่มสตรีที่ถูกเยาะเย้ยจะดีกว่ากลุ่มที่เยาะเย้ย



[^33]และพวกเจ้าอย่าได้ตำหนิตัวของพวกเจ้าเอง ${ }^{1}$ และอย่าได้เรียกกันด้วยฉายาที่ไม่ชอบ ช่างเลว ทรามจริง ๆ ที่บรรดาผู้ศรัทธาเรียกว่าเป็นผู้ฝาฝืน ภายหลังจากที่ได้มีการศรัทธากันแล้ว ${ }^{2}$ และ ผู่ใดไม่สำนึกผิด ชนเหล่านั้นคือบรรดาผู้อธรรม ${ }^{3}$ 12. โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย พวกเจ้าจงปลีกตัว ให้พ้นจากส่วนใหญ่ของการสงสัย ${ }^{4}$ แท้จริง การสงสัยบางอย่างนั้นเป็นบาป ${ }^{5}$ และพวกเจ้า อย่าสอดแนม ${ }^{6}$ และบางคนในหมู่พวกเจ้าอย่า นินทาซึ่งกันและกัน ${ }^{7}$ คนหนึ่งในหมู่พวกเจ้า นั้นชอบที่จะกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้ว กระนั้นหรือ พวกเจ้าย่อมเกลียดมัน ${ }^{8}$ และจง ยำเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรง อภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ ${ }^{9}$

'ที่ว่าอย่าตำหนิตัวเอง ก็เพราะว่าบรรดามุสลิมเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกัน คือถ้าคนหนึ่งคนใด ตำหนิก็เสมือนกับว่าเซาตำหนิตัวของเขาเอง
${ }^{2}$ อัลบัยฏอวีย์กล่าวว่า ในอายะฮฺเป็นการบ่งชี้ถึงการเรียกชื่อกันด้วยฉายาว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวทราม เพราะพฤติกรรมที่เลวทรามกับการศรัทธานั้นเป็นที่น่ารังเกียจจะรวมอยู่ด้วยกันไม่ได้ ${ }^{3}$ คือจะได้รับการลงโทษ
${ }^{4}$ จงทำตัวให้ห่างไกลจากการสงสัย การไม่ซื่อสัตย์ และการนึกร้ายต่อญาติพี่น้องและมหาชนทั่วไป ที่ว่า "ส่วนใหญ่ของการสงสัย" นั้นเพื่อเป็นการระมัดระวังในทุกๆ การกระทำดังกล่าว อย่ารีบด่วนในการนึก คิดแต่จงพินิจพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงเสียก่อน
${ }^{5}$ คือจะได้รับการลงโทษ
${ }^{6}$ คือสีบเสาะหรือค้นหาความลับของพี่น้องมุสลิม
7 คืออย่ากล่าวถึงความไม่ดีงามของผู้อ่นในสิ่งที่เซาไม่ชอบที่จะให้กล่าวถึงเป็นการลับหลัง ${ }^{8}$ เป็นการยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบถึงการกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายแล้วว่ามันเป็นที่น่ารังเกียจเพียงใด ดังนั้นการนินทามุสลิมด้วยกันจึงเป็นที่น่ารังเกียจยิ่งกว่า และโทษของมันก็ร้ายแรงยิ่งกว่า ${ }^{9}$ แก่ผู่ที่มีความย่าเกรงอัลลอฮุ ตะอาลา สำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัว ในตอนท้ายของอายะฮุนี้เป็นการ สนับสนุนให้มีการขออภัยโทษ ชอบให้มีการเสียสละและสารภาพผิดเพื่อมิให้มนุษย์หมดหวังในความ เมตตาของอัลลอฮฺ

## 

13. โอ้มนุษยชาติทั้งหลาย แท้จริงเราได้สร้าง พวกเจ้าจากเพศชาย และเพศหญิง ${ }^{1}$ และเรา ได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่า และตระกูลเพื่อจะ ได้รูจักกัน ${ }^{2}$ แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวก เจ้า ณ ที่อัลลอฮฺฺั้น คือผู้ที่มีความยำเกรงยิ่ง ในหมู่พวกเจ้า ${ }^{3}$ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรง รอบรู้อย่างละเอียดถี่ถัวน
14. อาหรับชาวชนบทกล่าว่าเราศรัทธาแล้ว จง กล่าวเถิด (มุฮัมมัดว่า) พวกท่านยังมิได้ศรัทธา แต่จงกล่าวเถิดว่าเราเข้ารับอิสลามแล้ว เพราะ การศรัทธายังมิได้เข้าสู่หัวใจของพวกท่าน ${ }^{4}$ และถ้าพวกท่านเขื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮุและ รอซูสของพระองค์แล้ว พระองค์จะไม่ทำให้การ งานของพวกท่านด้อยสงแต่ประการใด ${ }^{5}$ แท้ จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ 15. แท้จริงศรัทธาชนที่แท้จริงนั้น คือบรรดา ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮุ และรอชูลของพระองค์
.



##   




[^34]แล้วพวกเขาไม่สงสัยเคลือบแคลงใจ แต่พวก เขาได้เสียสละต่อสู้ดิ้นรนด้วยทรัพย์สมบัติของ พวกเขา และชีวิตของพวกเขาไปในหนทางของ อัสลอฮฺ ${ }^{1}$ ชนเหล่านั้นแหละคือบรรดาผู้สัตย์ จริง
16. จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัดว่า) พวกท่านจะบอก อัลลอฮฺเกี่ยวกับศาสนาของพวกท่านกระนั้น หรือ อัลลอฮุนั้นทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้ง หลาย และแผ่นดิน และอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้ ทุกสิ่งทุกอย่าง ${ }^{2}$
17. พวกเขาถือเป็นบุญคุณแก่เจ้าว่าพวกเขาได้ รับอิสลามแล้ว ${ }^{3}$ จงกล่าวเถิด (มุธัมมัดว่า) พวก ท่านอย่าถือเอาการเป็นอิสลามของพวกท่าน มาเป็นบุญคุณแก่ฉันเลย แต่ทว่าอัลลอฮุทรง ประทานบุญคุณแก่พวกท่านต่างหาก ${ }^{4}$ โดยชี้ นำพวกท่านสู่การศรัทธา หากพวกท่านเป็นผู้ สัตย์จริง







صَ صَدِقِقِنَ

[^35]
18. แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับในชั้นฟ้า ทั้งหลาย และแผ่นดิน และอัลลอฮุทรงเห็นสิ่ง

 ที่พวกเจ้ากระทำ ${ }^{1}$

[^36]
## (50) ชูเราะฮฺ ก็อฟ



## เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 45 อายะฮุ นอกจากอายะฮฺที่ 38 เป็นบัญญัติมะดะนียะฮุ ถูกประทานหลังจากๆุเราะฮฺ อัมมุรสะล๊าต ความหมายโดยสรุปของซูเราะฮุ ก็อฟ

ซูเราะฮุนี้เป็นซูเราะฮุมักกียะฮ ที่ขบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักการศรัทธาใน อิสลาม ในขอบเขตจำกัดที่สำคัญเช่น ความเป็นเอกภาพ สาสน์ การฟื้นคืนชีพ สาระ สำคัญของการดำเนินเรื่องก็คือ เรื่องการฟึ้นคืนชีพและการชุมนุมกัน จนกระทั่ง เกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นรูปลักษณ์ของซูเราะฮุนี้ อัลกุรอานได้เยียวยาเรื่องนี้ด้วย หลักฐานอันชัดแจ้ง และข้อพิสูจน์ที่โต้แย้งไม่ได้ ฮูเราะฮฺนี้น่าหวาดกลัวมาก มี ความประทับใจมากทางด้านความรู้สึก ทำให้จิตใจสั่นสะเทือน เพราะความกสัว และตื่นเต้นเพราะความพอใจ และรู้สึกกลัวเพราะมีความพอใจและไม่พอใจ

ชูเราะฮฺเริ่มด้วยปัญหาหลักซึ่งพวกกุฟฟารกุเรฮปฏิเสธ สิ่งที่พวกเขาประหลาดใจ ต่อปัญหานั้นอย่างมากก็คือ ปัญหาการมีชีวิตขึ้นมาอีกหลังจากได้ตายไปแล้ว "ก๊อฟ ขอสาบานด้วยอัลกุรอานอันทรงเกียรติ แต่ว่าพวกเขาประหลาดใจที่มีผูัตักเตือน คนหนึ่งจากหมู่พวกเขามายังพวกเขา ดังนั้นพวกปฏิเสธศรัทธาจึงกล่าวว่า "นี่มัน เป็นเรื่องประหลาดจริง ๆ เมื่อเราตายและกลายเป็นฝุ่นดินไปแล้ว จะกลับมีชิวิตอีก กระนั้นหรือ นั่นเป็นการกลับที่ไกลเหลือเกิน"

ชูเราะฮฺได้เตือนพวกมุชริกีนที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพ ให้หันมาพิจารณาถึง อานุภาพอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ ซึ่งปรากฏเป็นภาพลักษณ์ให้เห็นได้จากหมู่จักรวาล ที่อยู่ต่อหน้าเรา เช่น ท้องฟ้า แผ่นดิน น้ำ พืชผักผลไม้ ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยัน อันชัดแจ้งถึงอานุภาพอันสูงส่งและยิ่งใหญ่ของพระองค์ "พวกเซามิได้มองไปยัง ฟากฟ้าเหนือพวกเขาดอกหรือว่าเราได้สร้างมันและประดับมันไว้อย่างไร"

ซูเราะฮุที่ 50 ก็อฟ ญุซอ̣ที่ 26 سورة قَ 1356 Y
ซูเราะฮฺได้เปลี่ยนไปสนทนาถึงเรื่องราวของพวกปฏิเสธศรัทธาของประชาชาติ ต่างๆ ในอดีต และสิ่งที่ได้ประสบกับพวกเขามาแล้วเป็นต้นว่า ความหายนะ และ การลงโทษนานาชนิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนพวกกุฟฟารมักกะฮฺ่าจะต้องประสบ กับเคราะห์กรรมดังกล่าวเช่นเดียวกับที่คนอื่นๆ ได้ประสบมาก่อนแล้ว "หมู่ชนของ นูหฺได้ปฏิเสธมาก่อนหน้าพวกเขาแล้ว และซาวร็อส (บ่อน้ำ) และษะมูด"

ซูเราะฮุได้เปลี่ยนมาสนทนาถึงเรื่องอาการมึนงงแห่งความตาย ความน่าหวาด กลัวของวันแห่งการชุมนุม และสภาพที่ทำให้สยองขัญขณะที่มีการคิดบัญชี ตลอด จนสิ่งที่อาชญากรจะได้พบในวันนั้น วันที่คร่ำเคร่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและ รุนแรง และจบลงด้วยพวกอาชญากรจะถูกโยนลงสู่ขุมนรก "และสังข์จะถูกเป่าขึ้น นั่นคือวันแห่งการสัญญา..."

ซูเราะฮุจบลงด้วยการกล่าวถึง "เสียงเป่าสังข์อย่างแท้จริง" ซึ่งเป็นเสียงที่จะ นำมนุษย์ออกจากหลุมฝังศพเปรียบเสมือนกับตั๊กแตนที่บินว่อนแล้วจะถูกนำใปสู่ การสอบสวนและการตอบแทน ซึ่งไม่มีผู้ใดจะรอดพ้นไปจากอัลลอฮฺได้เลย ในการ นี้เป็นการยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงการฟื้นคืนชีพ และการชุมนุมในวันกิยามะฮุ ซึ่งพวก มุชริกีนได้ปฏิเสธในเรื่องนี้ "และเจ้าจงฟังวันที่ผู้เรียกร้องจะร้องเรียกจากสถานที่ ใกล้า วันที่พวกเขาจะได้ยินเสียงเป่าสังข์อย่างแท้จริง นั่นคือวันแห่งการฟื้นคืนชีพ"

ด้วยพระนามของอัลลอฮ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

1. ก็อฟ ${ }^{1}$ ขอสาบานด้วยอัลกุรอานอันทรง เกียรติ ${ }^{2}$
2. แต่ว่าพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือน คนหนึ่งจากหมู่พวกเขามายังพวกเขา ดังนั้น พวกปฏิเสธศรัทธาจึงกล่าวว่า นี่มันเป็นเรื่อง ประหลาดจริง ๆ ${ }^{3}$
3. เมื่อเราตายและกลายเป็นฝุ่นดินไปแล้ว จะ กลับมีชีวิตอีกกระนั้นหรือ นั่นเป็นการกลับที่ ไกลเหลือเกิน ${ }^{4}$
4. แน่นอน เรารู้ดีว่า กี่มากน้อยแล้วที่แผ่นดิน ทำให้พวกเขามีจำนวนลดน้อยลง และ ณ ที่เรา นั้นมีบันทึกรักษาไว้ร
5. เปล่าเลย พวกเขาปฏิเสธความจริงต่างหาก เมื่อมันได้มีมายังพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ ในภาวะที่สับสน ${ }^{6}$



بَ (官
(f)

حَمْفِّ


[^37]
6. พวกเขามิได้มองไปยังฟากฟ้าเหนือพวกเขา ดอกหรือ ว่าเราได้สร้างมันและประตับมันไว้ อย่างไร และมันไม่มีรอยหรือช่องโหว่เลย่
7. และแผ่นดินนั้นเราได้แผ่ให้มันกว้างออกไป และในแผ่นดินนั้นเราได้ปักภูเขาไว้อย่างมั่นคง ${ }^{2}$ และในแผ่นดินนั้นเราให้พฤกษชาติทุกซนิด งอกเงยออกมาเป็นคู่า อย่างสวยงาม ${ }^{3}$
8. เพื่อให้เป็นที่สังเกตและเป็นการเตือนให้ ระลึกแก่บ่าวทุกคนผู้สำนึกผิด ${ }^{4}$
9. และเราไต่ให้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้า เป็นที่จำเริญแล้วด้วยน้ำนั้น เราได้ให้งอกเงย ออกมาเป็นสวนอันหลากหลาย และเมล็ดพืช สำหรับเก็บเกี่ยว ${ }^{5}$
10. และต้นอินทผลัม อย่างสูงตระหง่านลำต้น ของมันมีพวงย้อยลงมา มีผลซ้อนกันเป็นตับ
11. เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่ปวงบ่าว ${ }^{6}$ และด้วย น้ำนั้นเราทำให้ดินแดนที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาขึ้น

## 







وَ





' คือพวกเซามิได้พิจารณาใคร่ครวญดูท้องฟ้าบ้างดอกหรือ ว่ามันถูกสร้างมาอย่างไรโดยไม่มีเสาค้ำจุน และถูกประดับประดาดวงดาวน้อยใหญ่มากมาย เพราะพวกเขาเคยพบเห็นบ้างไหมว่ามันมีช่องโหว่หรือ รอยร้าว หรือเป็นที่น่าตำหนิอื่นจากนี้
${ }^{2}$ คือเราได้ทำให้แผ่นคินแผ่กว้างออกไปอย่างสุดสูกหูสูกตา และเราได้ปักภูเขาไว้ในแผ่นตินเพื่อมิให้มัน แกว่งไกวหรือสั่นสะเทือน
${ }^{3}$ และเราได้พืชผัก ผลไม้ทุกชนิดงอกเงยออกมาอย่างสวยงามเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์
${ }^{4}$ เพื่อเป็นพยานหลักฐานถึงการสร้างขั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดิน และการที่อัลลอฮุทรงทำใหัทั้งสองสิ่ง นั้นเป็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ เพื่อเตือนให้ปวงบ่าวรำลึกถึงเดขานุภาพของพระองค์
${ }^{5}$ และด้วยน้ำฝนที่ได้หลั่งลงมาจากฟากฟ้านั้น ได้อำนวยประโยชน์ให้แก่พืชผักผลไม้นานาชนิด ในเรือก สวนและเมล็ดพืชสำหรับเก็บเกี่ยว เข่น ข้าว ข้าวสาลี และ ฯลฯ
${ }^{6}$ เราได้ให้สิ่งต่างๆ เหล่านั้นงอกเงยออกมาเพื่อเป็นริชกี และเป็นประโยซน์แก่สรรพสิ่งต่าง 7 ที่พระองค์ สรัางชื้นมา

ใหม่ เช่นนั้นแหละการฟื้นคืนชีพ ${ }^{1}$
12. หมู่ชนของนูหฺได้ปฏิเสธมาก่อนหน้าพวก
 เขาแล้ว และชาวร็อส (บ่อน้ำ) และษะมูด
13. และอ็าด และฟิรเอานฺ และพี่น้องของลู๊ฎ
14. และชาวป่าทึบ และหมู่ชนของตุ๊บบะอุ พวก เหล่านั้นทั้งหมดได้ปฏิเสธบรรดารอซูล ${ }^{2}$ ดังนั้น สัญญาของเราจึงเหมาะสมคู่ควรแก่พวกเขา ${ }^{3}$
15. เราได้เหน็ดเหนื่อยต่อการสร้างครั้งแรก กระนั้นหรือ ${ }^{4}$ เปล่าเลย แต่ว่าพวกเขาอยู่ใน การสงสัยต่อการสร้างครั้งใหม่ต่างหาก ${ }^{5}$
16. และโดยแน่นอน เราได้บังเกิดมนุษย์มา และเรารู้ดียิ่งที่จิตใจของเขากระซิบกระซาบแก่ เขา $^{6}$ และเรานั้นใกล้ชิดเขายิ่งกว่าเส้นเลือด ชีวิตของเขาเสียอีก

[^38]
17. จงรำลึกขณะที่มะลาอิกะฮยผู้บันทึกสองท่าน

骨 บันทึก ท่านหนึ่งนั่งทางข้างขวา และอีกท่าน หนึ่งนั่งทางข้างซ้าย'
18. ไม่มีคำพูดคำใดที่เขากล่าวออกมา เว้นแต่ ใกล้า เขานั้นมี (มะลัก) ผู้เฝ้าติดตาม ผู้เตรียม พร้อม (ที่จะบันทึก) ${ }^{2}$
19. และอาการมึนงงแห่งความตายได้ปรากฏ ขึ้นอย่างประจักษ์แจ้ง และนั่นคือสิ่งที่เจ้าจะ หลีกเลี่ยงจากมันไปไม่ได้ ${ }^{3}$
20. และสังข์จะถูกเป่าขึ้น นั่นคือวันแห่งการ สัญญา ${ }^{4}$
21. และทุกๆ ชีวิตจะมาพร้อมกับเขา คือมะลัก ผู้นำทาง และมะลักผู้เป็นพยาน ${ }^{5}$
22. โดยแน่นอนเจ้าไม่สนใจต่อเรื่องนี้6 ดังนั้น เราจึงเปิดสิ่งที่ปกคลุมเจ้าอยู่ให้ออกไปจากเจ้า


䫆





[^39]
วันนี้สายตาของเจ้าจึงเฉียบขาด ${ }^{1}$
23. มะลักผู้ถูกมอบหมายกล่าวว่า นี่คือสิ่งที่ เตรียมไว้อยู่ที่ข้าพระองค์ ${ }^{2}$
24. เจ้าทั้งสองจงโยนทุกคนที่ปฏิเสธศรัทธา และดื้อรั้น ${ }^{3}$
25. ผู้ขัดขวางการทำดี ผู้ฝ่าฝืน ผู้สงสัย
26. ซึ่งตั้งพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮ ดังนั้น เจ้าทั้งสองจงโยนเขาสู่การลงโทษอันสาหัส ${ }^{4}$
27. (ชัยฎอน) สหายของเขากล่าวว่า ข้าแต่ พระเจ้าของเรา ข้าพระองค์มิได้ทำให้เขาหลง ผิดดอก แต่ทว่าเขาได้อยู่ในการหลงผิดมาก่อน แล้ว ${ }^{5}$
28. พระองค์ตรัสว่า พวกเจ้าอย่ามาโต้เถียงต่อ




(1)

هُ كَ

(1) หน้าข้าเลย และแน่นอนข้าได้เตือนพวกเจ้า ก่อนหน้านี้แล้ว ${ }^{6}$
${ }^{1}$ คือสิ่งที่ปกปิดหัวใจ หู ตาของเจ้าอยู่ในโลกนี้
${ }^{2}$ เจ้าจะเห็นสิ่งที่ปกคลุมเจ้าอยู่ตลอดไป เพราะสิ่งที่กีดซวางถูกขจัดออกไปแล้ว
${ }^{3}$ ในวันกิยามะฮุ มะลักผู้ถูกมอบหมายเป็นผู้ควบคุมการงานของมนุษย์จะกล่าวขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เตรียมไว้ อยู่ที่ข้าพระองค์โดยไม่ซาดตกบกพร่อง
${ }^{4}$ อัลลอฮฺได้ตรัสแก่มะลาอิกะฮุทั้งสองว่า จงโยนบุคคลเหล่านี้ลงนรกญะฮันนัม คือผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ ดื้อรั้นไม่เคารพความจริง ไม่ศรัทธาต่อวันชำระ ผู้ขัดขวางไม่ปฏิบัติตามสิทธิ์ที่เซาพึงปฏิบัติ ผู้ฝาฝึน อธรรม ผู้สงสัย โดยตั้งสิ่งอึ่นเป็นคู่เคียงสักการะบูชาร่วมกับพระองค์
${ }^{5}$ อิบนฺอับบาส และมุญาฮิดกล่าวว่า สหายในที่นี้หมายถึงชัยฏอน ชัยฏอนได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของ ข้าพระองค์ ข้าพระองค์มิได้ทำให้เขาหลงผิดดอก แต่ทว่าตัวของเขาเองเป็นผู้หลงผิด เป็นผู้ฝ่ฝื่นและ ต่อต้านความจริง แล้วข้าพระองค์ก็ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เซาหลงผิดต่อไป
${ }^{6}$ คือข้าได้เตือนเจ้าโดยผ่านทางบรรดารอชูล ข้าได้ให้คัมภีร์ต่าง 7 แก่พวกเจ้าแล้ว หลักฐานและข้อยืนยัน ต่างๆ ได้มีมายังพวกเจ้าแล้วอย่างครบถ้วน

29. พระดำรัสของข้า จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ณ บัดนี้ และข้าก็มีได้เป็นผู้อยุติธรรมต่อปวงบ่าว ของข้าเลย ${ }^{1}$
30. วันซึ่งเราจะกล่าวแก่นรกญะฮันนัมว่า เจ้า เต็มแล้วหรือ และมันจะกล่าวว่า ยังมีเพิ่มอีก ไหม ${ }^{2}$
31. และสวนสวรรค์จะถูกนำให้มาใกล้แก่บรรดา ผู้ยำเกรง มันมิได้อยู่ไกลเลย ${ }^{3}$
32. นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้สำหรับทุก คนที่สำนึกผิด (หันหน้าเข้าหาอัลลอฮฺ) ผู้รักษา บัญญัตี (ของอัลลอฮฺ) ${ }^{4}$
33. ผู้ที่เกรงกลัวพระผู้ทรงกรุณาปรานีโดยทาง



 ลับ และมาหา (พระองค์) ด้วยจิตใจที่สำนึกผิด กลับเนื้อกลับตัว ${ }^{5}$

[^40]
34. พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ด้วยความ
 ศานติ นั่นคือวันแห่งการพำนักอยู่ตลอดกาล ${ }^{1}$ 35. สำหรับพวกเขาจะได้รับสิ่งที่พวกเขาพึง
 ประสงค์ในสวนสวรรค์ และ ณ ที่เรานั้นยังมี อีกมากมาย ${ }^{2}$
36. เราได้ทำลายผู้คนไปกี่มากน้อยแล้ว ก่อน หน้าพวกเขาทั้ง ๆ ที่เขาทั้งหลายมีความเข้มแข็ง ทางสมรรถภาพกว่าพวกเขา แล้วพวกเขา ได้ ออกเดินทางไปตามเมืองต่าง ๆ (พวกเขา เหล่านั้น) มีทางหนีรอดหรือ ${ }^{3}$
37. แท้จริงในการนั้น แน่นอนย่อมเป็นข้อ ตักเตือนแก่ผู้มีหัวใจหรือรับฟังโดยที่เขามีความ ตั้งใจจริง ${ }^{4}$
38. และโดยแน่นอน เราได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างมันทั้งสองใน







[^41]${ }^{4}$ คือมีหัวใจที่รับฟังข้อตักเตือนแล้วนำไปคิดพิจารณาเพื่อความเข้าใจ

| ซูเราะฮุที่ 50 | ก็อฟ | พุซอฺที่ 26 | 1364 | الجزء | 0. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

เวลา 6 วัน และไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดๆ มา สัมผัสเรา
39. ดังนั้น เจ้าจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าว ถึง ${ }^{2}$ และจงแช่ซ้องด้วยการสรรเสริญพระเจ้า ของเจ้าก่อนการขึ้นของดวงอาทิตย์ และก่อน การตก (ของมัน) ${ }^{3}$
40. และระหว่างเวลากลางคืน โ็จงสดุดีพระองค์ด้วย ${ }^{4}$ และหลังเวลาสุญูด ${ }^{5}$
41. และเจ้าจงฟังวันที่ผู้เรียกร้องจะร้องเรียก จากสถานที่ใกล้ ${ }^{6}{ }^{6}$
42. วันที่พวกเขาจะได้ยินเสียงเป่าสังข์อย่างแท้




 จริง นั่นคือวันแห่งการฟื้นคืนชีพ ${ }^{7}$
' เป็นการยึนยันถึงวันพื้นคีนชีพ เพราะผู้ที่สามารถในการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และไม่ เหน็ดเหนื่อยต่อการสร้างสิ่งเหล่านั้น ย่อมเหมาะสมยิ่งกว่าที่จะให้ผู้ตายกลับพื้นคืนชีพซี้นมาใหม่ และ เป็นการปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของพวกยะฮูดที่ว่า อัลลอฮ ตะอาลา ทรงเหน็ดเหนื่อยในการสร้างชั้นฟ้าทั้ง หลายและแผ่นดินในเวลา 6 วัน และทรงพักผ่อนในวันที่ 7 คือวันเสาร์
${ }^{2}$ ค็อพวกปฏิเสธดังกล่าว
${ }^{3}$ ก่อนที่จะมีการบัญญัติกิการละหมาด 5 เวลา ได้มีบัญญัติให้ละหมาด 2 เวลา คือก่อนตะวันขึ้น คือเวลา ฟะญัร และก่อนตะวันตกดินคือ เวลาอัศรฺ ต่อมาหลังจากปรากฏการณ์อัลอิสรออฺแล้ว บัญญัติเวลา ละหมาดทั้งสองจึงถูกยกเลิกไป
${ }^{4}$ ก่อนปรากฏการณ์อัลอิสรออฺ ได้มีบัญญิติละหมาดเวลากลางคืนแก่ท่านนะบี และประชาชาติของท่าน เป็นเวลา 1 ปี แล้วได้ถูกยกเลิกจากการเป็นวายิบ แต่ได้มีบัญญังิให้เป็นซุนนะฮฺ ดังคำตรัสของพระองค์ ที่ว่า ( ) "และจากบางส่วนของกลางคืนเจ้าจงตื่นขึ้นมาละหมาด ในเวสาของมันเป็นการสม้ครใจสำหรับเจ้า (คือเป็นซุนนะฮฺ)"
${ }^{5}$ มุญาฮิดกล่าวว่า มีรายงานจาก อิบนุ อับบาส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่า หมายถึงการกล่าวตัสบีหฺ หลังทุกๆ เวสาละหมาด
${ }^{6}$ อับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส กล่าวว่า อัลลอฮ ตะอาลา ทรงบัญชาให้มะลัก (อิสรอฟีล) อะลัยอิสสลาม ตะโกนเรียกบนแท่นหินที่บัยตุลมักดิสว่า โอ้บรรดากระดูกที่ผุพังทั้งหลายและอวัยวะที่กระจัดกระจายทั้ง หลาย แท้จริงอัลลอยุ ตะอาลา ทรงบัญชาให้พวกเจ้ามารวมกันเพื่อฟังคำพิพากษาตัดสิน
${ }^{7}$ คือเสียงเป่าจะมีซึ้นอย่างแท้จริงแน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่ซองพวกเขายังมีความสงสัยอยู่

| ขูเราะฮุที่ 50 | ก็อฟ | ญุซอฺที่ 26 | 1365 | الجزء | سورة قّ 0 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

43. แท้จริงเรานั้นเป็นผู้ให้มีชีวิตขึ้น และเรา
(1) เป็นผู่ให้ (เขา) ตายและยังเราคือการกลับไป'
44. วันที่แผ่นดินจะแยกออกจากพวกเขา (และ พวกเขาจะ) ออกมาอย่างรีบเร่ง ${ }^{2}$ นั่นคือการ ชุมนุมที่ง่ายดายแก่เรา ${ }^{3}$
45. เรารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขากล่าว ${ }^{4}$ และเจ้า มิได้เป็นผู้มีอำนาจเหนือพวกเขา ดังนั้นเจ้าจง ตักเตือนด้วยอัลกุรอานนี้แก่ผู้กลัวต่อสัญญา ร้ายของข้า ${ }^{5}$

(9)

全


[^42]
# (51) ซูเราะฮ อัซซาริยาต 



## เป็นบัญญัติมักกียะฮุ มี 60 อายะฮุ

## ความหมายโดยสสุปของชูเราะฮุ อัธชาริยาต

ชูเราะฮุี้เป็นชูเราะฮุักกียะฮุ ที่ตั้งอยู่บนการเสริมสร้างหลักการแห่งการอีมาน และให้พินิจพิจารณาถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเอกกะ ผู้ทรงพิซิตโดยเด็ดขาด อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างหลักอะกีดะฮุที่มั่นคงที่ตั้งอยู่บนมูลฐานแห่งการยำเกรง และการศรัทธา

ซูเราะฮฺเริ่มด้วยการกล่าวถึงลมที่พัดฝุ่นให้กระจัดกระจายปลิวว่อน กล่าวถึง เรือเดินสมุทรในท้องทะเลได้เคลื่อนย้ายอย่างสะดวกสบายโดยเดชานุภาพของพระผู้ ทรงเอกะ กล่าวถึงเมฆที่อุ้มฝ่น และกล่าวถึงมะลาอิกะฮผู้บริสุทิิ์ผู้ถูกมอบหมายให้ ทำหน้าที่เกี่ยวกับมัคลู๊ก สิ่งต่าง 7 เหล่านี้ถูกนำมาสาบานว่า การชุมนุมกันในวัน กิยามะฮุจะกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย และแน่นอนที่สุดการฟื้นคืนชีพ และการตอบ แทนก็จะมีขึ้นโดยปราศจากการแคลงใจ

ซูเราะฮฺได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงพวกกุฟฟารมักกะฮฺ บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ต่ออัลกุรอานและวันปรโลก โดยกล่าวชี้แจงถึงสภาพของพวกเขาในโลกนี้ และผลที่ ตามมาของพวกเขาในโลกอาคิเราะฮฺ โดยที่พวกเขาจะถูกนำไปสู่ไฟนรกญะฮันนัม เพื่อเป็นการลงโทษอย่างสาสม

ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงบรรดามุอมินผู้ศรัทธา ผู้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮุตะอาลา และสิ่งที่อัลลอยฺได้จัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขา ซึ่งความสุขสำราญและความมีเกียรติ ในโลกอาคิเราะฮุ เพราะพวกเขาอยู่ในโลกดุนยาเป็นผู้กระทำความดี ทั้งนี้ตาม สำนวนของอัลกุรอานในการชักชวนจูงใจและการขู่ขวัญ การแก้ตัว ขออภัยและการ ตักเตือน

ต่อมาชูเราะฮฺได้กล่าวถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพใน
 จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล ในฟากฟ้าของมันในแผ่นดินของมัน ในเทือกเขาของมัน ในที่ราบลุ่มของมัน และในการสร้างมนุษย์ในรูปแบบที่น่าพิศวงและส่วนประกอบ ที่ดีเลิศ ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลก

ซูเราะฮฺได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบรรดารอซูลผู้มีเกียรติ กล่าวถึงพฤติกรรมของประชาชาติที่ละเมิดฝ่าฝืนแสดงการโอหังต่อบรรดานะบี และ สิ่งที่ประสบแก่พวกเขา คือการถูกลงโทษและถูกทำลายอย่างพินาศ ซูเราะฮฺได้กล่าว ถึงเรื่องของบรรดานะบีอิบรอฮีม ลู』 มูซา และเรื่องของบรรดาผู้ละเมิด ผู้โอหังแห่ง กลุ่มซนของอ๊าด ซะมู๊ด และนูหุ ในการกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ และได้มีการ กล่าวซ้ำๆ ในอัลกุรอานนั้นก็เพื่อเป็นการปลอบใจแก่บรรดานะบีผู้มีเกียรติ และเป็น นิทัศน์อุทาหรณ์ และข้อตักเตือนแก่ผู้มีวิจารณญาณ แก่ผู้มีหัวใจหรือรับฟังโดยที่มี ความตั้งใจจริง

ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายแห่งการสร้างมนุษย์และญิน นั่นคือการรู้จักอัลลอฮุ อัซซะวะญัล การเคารพภักดีต่อพระองค์ การให้ความเป็น เอกภาพต่อพระองค์ การให้ความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์องค์เดียว และการผินหน้าสู่ พระพักตร์อันทรงเกียรติของพระองค์ด้วยการแสดงความใกล้ชิด และการอิบาดะฮุ ต่อพระองค์ในทุกรูปแบบ

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

1. ขอสาบานต่อลมที่พัต (ฝุ่นให้) กระจัดกระจายอย่างปลิวว่อน
2. ขอสาบานต่อเมฆที่พยุง (ฝน) อย่างหนัก
3. ขอสาบานต่อนาวา ที่แล่นไปอย่างสะดวก สบาย ${ }^{1}$
4. ขอสาบานต่อมะลาอิกะฮุ ผู้จัดสรรการงาน ${ }^{2}$
5. แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นเป็นความ จริงอย่างแน่นอน
6. และแท้จริงการตอบแทนจะเกิดขึ้นอย่าง แน่นอน ${ }^{3}$
7. ขอสาบานต่อฟากฟ้าที่มีวิถีทางโคจรอย่าง มากมาย ${ }^{4}$



## $:$

 كَ كَ





[^43]8. แท้จริงพวกเจ้าอยู่ในคำพูดที่ขัดแย้งกัน ${ }^{1}$
9. ผู้ที่หันเหออกจากสัจธรรมนั้นเขาจะถูกให้ หันเหออกจากการศรัทธา ${ }^{2}$
10. ผู้กี่กล่าวเท็จแก่ท่านนะบี จะถูกสาปแช่ง ${ }^{3}$
11. คือบรรดาผู้ที่พวกเขาอยู่ในการสับสนหลง ลืม (เรื่องของวันอาคิเราะฮฺ)
12. พวกเขาจะถามว่า วันแห่งการตอบแทนจะ มีขึ้นเมื่อใด
13. วันที่พวกเขาจะถูกทดสอบ ด้วยไฟนรก ${ }^{4}$
14. พวกเจ้าจงลิ้มรสการทดสอบของพวกเจ้า เถิด นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเร่งเร้ามัน ${ }^{5}$
15. แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะได้อยู่ในสวน สวรรค์มากหลาย และตาน้ำพุ

Quin

而


(10)



[^44]16. พวกเขาปิติยินดีในสิ่งที่พระเจ้าของพวกเขา ได้ประทานให้แก่พวกเขา แท้จริงพวกเขาก่อน หน้านั้นเป็นผู้กระทำความดี'
17. พวกเซาเคยหลับนอนแต่เพียงส่วนน้อย ของเวลากลางคืน
18. และในยามรุ่งสางพวกเขาขออภัยโทษ (ต่อ พระองค์)
19. และในทรัพย์สมบัติของพวกเขาจัดไว้เป็น ส่วนของผู้เอ่ยขอ และผู้ไม่เอ่ยขอ ${ }^{2}$
20. และในแผ่นดินนี้มีสัญญาณต่างๆ สำหรับ ผู้ศรัทธาเชื่อมั่น
21. และในตัวของพวกเจ้าเอง พวกเจ้าไม่เห็น ตอกหรือ ${ }^{3}$

كَ







[^45]22. และในฟากฟ้ามีปัจจัยยังชีพของพวกเจ้า และสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้า
23. ดังนั้น จึงขอสาบานต่อพระเจ้าแห่งชั้นฟ้า และแผ่นดินนี้ว่า แท้จริง (สิ่งที่ถูกสัญญาไว้นั้น) เป็นความจริงอย่างแน่นอน เสมือนกับที่พวก เจ้าสนทนากัน ${ }^{2}$
24. เรื่องราวของแขกผู้มีเกียรติของอิบรอฮีม ได้มาถึงเจ้าบ้างไหม ${ }^{3}$
25. เมื่อพวกเขาได้เข้ามาหาเขา (อิบรอฮีม) พวกเขากล่าวว่า ศานติ เขากล่าว (ตอบ) ว่า ศานติ (พวกท่านเป็น) หมู่ชนผู้แปลกหน้า
26. แล้วเขาก็รีบเข้าไปหาครอบครัวของเขา แล้วได้นำลูกวัวอ้วน (ซึ่งย่างเสร็จแล้ว) ออกมา 27. และได้วางมันไว้ข้างหน้าพวกเขา เขากล่าว ว่า พวกท่านไม่รับประทานหรือ ${ }^{4}$

وَ0

解

(1)


解 (

[^46]28. (เมื่อพวกเขาไม่รับประทานอาหาร) ดังนั้น เขารู้สึกกลัวพวกเขา พวกเขากล่าวว่า อย่ากลัว เลย และได้แจ้งข่าวดีแก่เขาเกี่ยวกับลูกคนหนึ่ง ที่มีความรู้
29. แล้วภริยาของเขาก็ได้ออกมาตะโกน พลาง ตบหน้าของนาง (ด้วยความประหลาดใจ) แล้ว กล่าวว่า (ฉัน) เป็นหญิงแก่ (และ) เป็นหมัน'
30. พวกเขากล่าวว่า เข่นนั้นแหละพระเจ้าของ เธอได้ตรัสไว้เช่นนั้น แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรง ปรีชาญาณ ผู้ทรงรอบรู้เสมอ ${ }^{2}$
31. เขากล่าวว่า ดังนั้นความมุ่งหมายของพวก ท่านคืออะไรเล่า โอ้บรรดาทูตเอ๋ย ${ }^{3}$
32. พวกเขากล่าวว่า แท้จริงเราถูกส่งมายังหมู่ ชน ผู้กระทำผิด
33. เพื่อเราจะได้โยนก้อนหินทำด้วยดินเหนียว แข็งลงบนพวกเขา

#  




(1)

的


[^47]34．ถูกตราเป็นเครื่องหมายไว้แล้วณที่พระเจ้า ของเจ้าสำหรับพวกที่ละเมิดขอบเขต ${ }^{1}$
35．ดังนั้น เราได้นำผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นจากหมู่ ผู้ศรัทธาออกมาให้พ้น

36．และเราไม่พบผู้ใดในเมืองนั้น นอกจาก บ้านหลังหนึ่งของปวงผู้นอบน้อม ${ }^{2}$

37．และเราได้เหลือสัญญาณหนึ่งไว้ สำหรับ บรรดาผู้ที่กลัวต่อการลงโทษอันเจ็บปวด ${ }^{3}$
38．และในเรื่องของมูซา เมื่อเราส่งเขาไปยัง ฟิรเอานุ พร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง

39．แต่ฟิรเอานได้ผินหลังออกไปพร้อมกับ บริวารของเขา แล้วกล่าว（ถึงการทำหน้าที่ของ มูซา）ว่า นักเล่นกล หรือคนบ้า






[^48]40. ดังนั้น เราได้เอาเขามา และไพร่พลของเขา แล้วเราได้โยนพวกเขาลงไปในทะเล และตัวเขา ก็ถูกประณาม ${ }^{1}$
41. และในเรื่องของอ๊าด เมื่อเราได้ส่งลมพายุ ที่ทำลายล้างมายังพวกเขา
42. มันมิได้เหลืออะไรที่งไว้เลย เมื่อมันได้พัด กระหน่ำมา นอกจากจะทำให้สิ่งนั้นพินาศ ย่อยยับ ${ }^{2}$
43. และในเรื่องของษะมูด เมื่อมีผู้กล่าวแก่พวก เขาว่า พวกท่านจงสนุกร่าเริงไปชั่วขณะหนึ่ง เถิด
44. แต่พวกเซาได้ท้าทายโอหังต่อพระบัญชา ของพระเจ้าของพวกเขา ดังนั้นเสียงกัมปนาท ก็ได้คร่าชีวิตพวกเขาขณะที่พวกเขาจ้องมอง ตูอยู่

45. แล้วพวกเขาไม่สามารถจะลุกซึ้นยืนได้และ พวกเขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้'
46. และหมู่ชนของนูหก่อนหน้านี้ แท้รริงพวก เขาเป็นหมู่ชนที่ฝ่าฝืน ${ }^{2}$
47. และชั้นฟ้า เราได้สร้างมันด้วยพระหัตถ์ ของเรา และแท้จริงเราได้แผ่ให้กว้างไพศาล ${ }^{3}$ 48. และแผ่นดินนั้น เราได้แผ่ขยายมันออกไป ดังนั้นเราเป็นผู้แผ่ขยายที่ยอดเยี่ยม
49. และจากทุกๆ สิ่งนั้น เราได้สร้าง (มัน) ขึ้น เป็นคู่า เพื่อพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญ ${ }^{4}$
50. ดังนั้นพวกท่านจงเร่งรีบไปหาอัลลอฮฺเถิด แท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างเปิดเผยจาก พระองค์แก่พวกท่าน







[^49]
51. และพวกท่านอย่าตั้งพระเจ้าอื่นใดเป็นภาคี กับอัลลอฮฺ แท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างเปิด เผยจากพระองค์แก่พวกท่าน'
52. เช่นนั้นแหละ ไม่มีรอซูลคนใดมายังบรรดา (หมู่ชน) ก่อนหน้าพวกเขา เว้นแต่พวกเขากล่าว ว่าเป็นนักเล่นกลหรือคนบ้า
53. พวกเขาได้สั่งเสียในเรื่องนี้แก่กันกระนั้น หรือ เปล่าเลย แต่ว่าพวกเขาเป็นหมู่ชนผู้ละเมิด เกินขอบเขต ${ }^{2}$
54. ดังนั้น เจ้าจงผินหลังออกจากพวกเขาเถิด
,


19
(0)
(02) نوّ แล้วจ้าจงไม่เป็นผู้กดตำหนิ
55. และจงตักเตือนเถิด เพราะแท้จริงการ ตักเตือนนั้นจะให้ประโยชน์แก่บรรดาผู้ศรัทธา ${ }^{3}$ 56. และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้า
57. ข้าไม่ต้องการปัจจัยยังชีพจากพวกเขา และ
 ข้าก็ไม่ต้องการให้พวกเขาให้อาหารแก่ข้า

[^50]58. แท้จริงอัลลอยุ คือผู้ประทานปัจจัยยังชีพ อันมากหลาย ผู้ทรงพลัง ผู้ทรงมั่นคง ${ }^{1}$
59. ดังนั้นแท้จริง สำหรับบรรดาผู้ประพฤติผิด นั้น เขาจะได้รับส่วนของการลงโทษเยี่ยงส่วน การลงโทษพวกเพื่อนๆ ของพวกเขา ดังนั้นพวก เซาอย่าได่รีบเร่งให้ข้า (ลงโทษ) เลยย ${ }^{2}$
60. ดังนั้น ความหายนะจงประสบแด่บรรดา ผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันของพวกเขา ซึ่งได้ถูก สัญญาไว้ ${ }^{3}$


(8)

[^51]
[^0]:    ' โปรดดูคำอธิบายในเซิงอรรถของอายะฮฺที่หนึ่ง ซูเราะฮฺที่สอง ซูเราะฮฺนี้เป็นซูเราะฮฺที่เจ็ด ซูเราะฮฺสุดท้าย ที่เริ่มด้วยอักษรฮามีม และเรียกว่าฮามีมทั้งเจ็ด หรือตระกูลฮามีม
    ${ }^{2}$ อัลกุรอานนี้ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงอำนาจในการปกครองของพระองค์ ผู้ทรงปรีชาญาณ ในการกระทำของพระองค์
    ${ }^{3}$ คือเรามิได้สร้างทั้งสองและสิ่งที่อยู่ในมันโดยไร้ประโยชน์ แต่ได้สร้างชึ้นมาเพื่อเคล็ดลับและเป็นการ ซี้บ่งถึงความเป็นเอกภาพของเรา และเดชานุภาพอันสมบูรณ์ของเรา และวาระที่ถูกกำหนดไว้คือวาระ แห่งการสูญสลายมันทั้งสองนั่นคือวันกิยามะฮฺ แต่พวกกุฟฟารเหล่านั้นผินหลังให้กับสิ่งที่พวกเขาได้รับ การตักเตือนว่าจะมีการลงโทษโดยที่พวกเซามิได้ใคร่ครวญและเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับวันแห่งการ ตอบแทน

[^1]:    'จงกล่าวแก่พวกมุชริกีนว่า พวกท่านจงบอกฉันชิว่า รูปปั้นหรือเจว็ดที่พวกท่านเคารพบูชาอยู่นั้น พวก มันได้สร้างอะไรให้เป็นประจักษ์พยานหรือเป็นรูปธรรม หรือพวกมันมีส่วนร่วมกับอัลลอฮฺในการสร้าง ขั้นฟ้าต่าง 7 ขอให้พวกท่านนำหลักฐานจากตัมภีร์สักฉบับหนึ่งที่ใช้ให้พวกท่านเคารพบูชารูปบั้นเหล่านี้ หากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริงในคำกล่าวอ้างของพวกท่าน
    ${ }^{2}$ ไม่มีผู่ใดที่จะหลงทางและโงิิ่งไปกว่าผู้ที่เคารพบูชารูปปั้นหรือเจว็ดที่มันไม่ได้ยิหการวิงวอนซอของ พวกเซาไปจนกระทั่งวันกิยามะฮฺ และพวกมันก็ไม่ได้ยินและไม่เข้าใจคำวิงวอนของพวกเขาเช่นกัน ${ }^{3}$ และเมื่อมนุษย์ถูกนำมาให้ชุมนุมกันเพื่อการสอบสวนในวันกิยามะฮุ บรรดาเจว็ดจะเป็นศัตรูกับพวก เขา และมันจะปลีกตัวจากการเคารพบูชาของพวกเซา
    ${ }^{4}$ เมื่ออายาตอัลกุรอานถูกอ่านแก่พวกเขา ซึ่งเป็นอายาตที่ชัดแจังเป็นพระตำวัสมาจากอัลลอฮฺพวกปฏิเสธ ศรัทธากล่าวเกี่ยวกับอัลกุรอานที่มาจากอัลลอฮฺว่า นี่คือมายากลอย่างไม่ต้องสงสัย

[^2]:    ' หรือพวกเซากล่าวว่ามุฮัมมัดได้ปั้นแต่งและกุอัลกุรอานชื้นจากตัวชองเขาเอง มุััมมัดจงกล่าวแก่พวกเขา ว่า สมมติว่าฉันได้ปั้นแต่งหรือเรียบเรียงอัลกุรอานขึ้นจริง พวกท่านก็ไม่สามารถที่จะปกป้องฉันให้พ้น จากการลงโทษของอัลลอยุได้ ทำไมเล่าฉันจะกุเรื่องขี้นเพื่อเห็นแก่พวกท่าน และฉันต้องเผชิญกับการ ลงโทษของพระองค์? พระองค์ทรงรู้ดียย่งถึงสิ่งที่พวกท่านกำลังงวนกันอยู่ในเรื่องของอัลกุรอาน โดยกล่าว ว่าเป็นกวีเป็นมายากล เป็นการปั้นแต่งและอื่นจากนี้เป็นการพอเพียงแล้วที่พระองค์ทรงเป็นพยานว่าฉัน เป็นผู้สัจจะและเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาของพระองค์ และทรงเป็นพยานว่าพวกท่านดื้อรั้นและปฏิเสธศรัทธา ${ }^{2}$ คือฉันมิได้เป็นรอซูลคนแรกของโลก และฉันมิได้นำเรื่องใดมา โดยที่มิได้มีผู่ใดก่อนหน้าฉันนำมาก่อน แล้ว คือได้มีบรรดารอชูลก่อนหน้าฉันได้ทำหน้าที่นี้มาก่อนแล้ว ฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺทรงกำหนดไว้ให้ แก่ฉันและแก่พวกท่านมีอะไรบ้าง? เพราะกฎสภาวะของอัลลอฮฺนั้นเป็นสิ่งเร้นลับ และฉันจะไม่ปฏิบัติ ตามสิ่งใดนอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานวะฮียุให้แก่ฉัน และฉันนั้นคือรอซูลผู้ตักเตือน พวกท่านถึง การลงโทษของอัลลอฮฺ
    ${ }^{3}$ มุฮัมมัดจงกล่าวแก่พวกมุชรรีนว่า พวกท่านจงบอกฉันชิว่า สภาพของพวกท่านจะเป็นเช่นไร ถ้าหาก อัลกุรอานมาจากอัสลอฮฺ และพวกท่านได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอานทั้ง 9 ที่มีพยานคนหนึ่งจากวงศ์วาน ของอิสรออีล คืออับดุลลอฮุ อิบนุชัลลาม เป็นพยานรับรองความเป็นจริงของอัลกุรอาน แล้วเซาก็ศรัทธา ต่ออัลกุรอานแต่พวกท่านหยิ่งยโสไม่ยอมศรัทธา ดังนั้นสภาพของพวกท่านจะเป็นเช่นไร พวกท่านมิใช่ เป็นผู้หลงทางที่สุดและอธรรมที่สุดดอกหรือ?

[^3]:    'พวกกุฟฟารมักกะฮฺได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า หากว่าอัลกุรอานนี้และศาสนาเป็นความดี บรรดา คนยากจนผู้อ่อนแอเหล่านี้จะไม่ล้ำหน้าเราไปยังอัลกุรอานก่อนเราเป็นแน่ หมายถึง บิลาล อัมมารฺ ศุไฮบ คือบบ์าบ และคนอื่นๆ และเมื่อพวกเซามิได้ถูกซี้นำดัวยอัลกุรอานทั้ง $\urcorner$ ที่เป็นที่ชัดแจจงถึงการเป็น ปาฏิหาริย์ของอัลกุรอาน พวกเซาจึงกล่าวว่า นี่คือเรื่องโกหกในอดีตที่มาจากโบราณกาล มุฮัมมัดได้นำ มาและได้อ้างว่ามาจากอัลลอย
    ${ }^{2}$ ก่อนหน้าอัลกุรอานนี้มีคัมภีรัอัตเตารอฮุของมูชา ซึ่งเป็นแบบอย่างในการยึดถือปฏิบัติของพวกท่าน และในคัมภีร์นั้นก็ได้บอกข่าวถึงการมาเป็นรอฮูลของมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัสลัม และอัลกุรอาน นี้เป็นคัมภีร์ยิ่งใหญ่ยีนยันถึงบรรดาคัมภีร์ฉบับก่อน 7 อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ภาษาอาหรับเพื่อตักเตือน พวกกุฟฟาร มักกะฮุ ผู้อธรรมถึงการลงโทษด้วยไฟนรก และแจ้งข่าวดืบรรดามุอฺมิน ผู้กระทำความดี ด้วยสวนสวรรค์อันสุขสำราญ

[^4]:    ${ }^{1}$ คือบรรดาผู้ที่มีคุณลักษณะประกอบด้วยการศรัทธา การให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮฺ และตั้งจิตมั่น ตามคำกล่าวนั้น ในวันกิยามะฮฺสิ่งไม่ดีงามและที่น่าเกลียดชังจะไม่ประสบแก่พวกเขา พวกเชาจะไม่มี ความหวาดกลัวและความเศร้าสลดเสียใจใต ๆ ต่อสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ในโลกดุนยา
    2 บรรดามุอฺมินผู้มีคุณธรรม โดยยืดมั่นอยู่ในศาสนาของพวกเขา เซาเหล่านั้นคือชาวสวรรค์ เป็นผู้พำนัก อยู่ในนั้นตลอดกาล พวกเขาได้รับความสุขสำราญ เช่นนั้นเป็นการตอบแทนแก่พวกเขาต่อการกระทำ ความดีของพวกเขานั่นเอง

[^5]:    ${ }^{1}$ ส่วนลูกทรยศได้กล่าวแก่ทั้งสองว่า อุ๊ฟ ขณะที่ท่านทั้งสอง ได้ร้องเรียนให้เขาไปสู่การอีมาน และกล่าว ว่าท่านทั้งสองได้ฆู่ฉันว่า ฉันจะถูกให้ฟื้นคืนชีพจากกุบรอีกครั้งหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่หลายศตวรรษได้ผ่านพ้นไป แล้ว ก็ไม่เห็นใครสักคนกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมา แล้วเขาทั้งสองก็วิงวอนขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺพลาง กล่าวขื้นว่า ความวิบัติจงมีแด่เจ้า จงศรัทธาต่ออัลลอฮฺเถิด จงเชื่อมั่นต่อวันฟื้นคืนชีพเถิด เพราะสัญญา ของอัลลอฮุนั้นเป็นความจริง มิฉะนั้นเจ้าจะประสบกับความพินาศ แล้วเซาก็กล่าวว่า เรื่องการฟื้นคืนชีพ นั้นเป็นเรื่องเหลวไหลและนิยายในสมัยโบราณ
    ${ }^{2}$ ชนเหล่านั้นเป็นอาชญากรที่คู่ควรแก่พระดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า พวกเซาเป็นชาวนรก ซึ่งจะอยู่รวมกับ ชาวนรกทั้งหลายของประชาชาติในอดีตที่ได้ล่วงลับไปแล้วแห่งพวกญินและมนุษย์ พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธ ศรัทธาจะประสบกับการขาดทุนในโลกอาคิเราะฮฺ
    ${ }^{3}$ มุอฺินแต่ละคน และกาฟิรแต่ละคนย่อมมีลำดับชั้นหรือตำแหน่งของแต่ละคนที่ได้กระทำไว้ลำดับชั้นของ บรรดามุอมินในสวนสวรรค์ย่อมสูงขึ้น ส่วนลำดับชั้นของบรรดากาฟิรในนรกย่อมต่ำลง พระองค์จะตอบ แทนการกระทำของพวกเขาอย่างครบถ้วนไม่ขาดและไม่เกิน ทั้งนี้ตามผลงานของแต่ละคนอย่างยุติธรรม

[^6]:    ${ }^{1}$ ในวันกิยามะฮุบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรกและพวกเขาจะมองดูไปที่มันซึ่ง กำลังลุกไหม้อยู่ จะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า ความดีงามทั้งหลายของพวกเจ้าได้หมดไปแล้ว และพวก เจ้าได้รับความสุซสำราญในโลกดุนยากันแล้ว ในวันนี้ส่วนได้ของพวกเจ้าไม่มีเหลือไว้เพื่อเป็นการตอบ แทนนอกจากการลงโทษอันอัปยศและต่ำต้อย เพราะการหยิ่งยโสของพวกเจ้าต่อการอีมานและการ จงรักภักดีและดัวยการกระทำที่เป็นการฝ่าฝึนบทบัญญิติของพวกเจ้า
    ${ }^{2}$ มุฮัมมัดจงรำลึกถึงเรื่องของนะบีฮูด อะลัยอิสสลาม กับหมู่ชนของเขา เพื่อให้พวกมุชริกีนได้ตระหนัก และใคร่ครวญว่า ขณะที่เซาได้กล่าวเตือนหมู่ชนของเขาคือพวกอ๊าด ถึงการลงโทษของอัลลอฮฺหากพวก เขาไม่ศรัทธา หมู่ชนเหล่านั้นมีถิ่นพำนักอยู่ที่เนินเซาอัลอะฮฺก๊อพในประเทศเยเมน และบรรดารอชูลผู้ ตักเตือนก่อนหน้านะบีฮูด และภายหลังเขา ซึ่งแต่ละท่านได้กล่าวเตือนประฮาชาติของเขาว่า พวกท่าน อย่าได้เคารพอิบาดะฮฺสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และได้กล่าวเตือนถึงผลแห่งการทำชิริก ซึ่งทั้งบาปขั้น อุกฤษ และว่าแท้จริงฉันกลัวว่าหากพวกท่านเคารพอิบาดะฮุ สิ่งใดอื่นจากอัลลอฮฺแล้ว การลงโทษแห่ง วันอันยิ่งใหญ่คีอวันกิยามะฮุจตต้องเกิดชี้นกับพวกท่านอย่างแน่นอน
    ${ }^{3}$ พวกเขากล่าวตอบการเตือนของนะบีอู๊ดว่า ท่านมาหาพวกเราเพื่อที่จะให้หันห่างพวกเราจากการเคารพ สักการะพระเจ้าของพวกเรากระนั้นหรือ? หากท่านเป็นผู้สัตย์จริงก็จงนำการลงโทษตามที่ท่านไต้สัญญา ไว้กับพวกเรา

[^7]:    ' ฮูดได้กล่าวว่า กำหนดเวลามาของการลงโทษนั้น ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮฺ แต่ฉันขอประกาศแจ้งแก่ พวกท่าน สิ่งที่อัลลอฮุส่งฉันมาเพื่อพวกท่าน และฉันเห็นว่าพวกท่านนั้นเป็นพวกงมงายในการขอยอง พวกท่านที่จะให้การลงโทษเกิดขึ้นอย่างเร็ว
    ${ }^{2}$ เมื่อพวกเขาเห็นก้อนเมมปรากฏชื้นบนท้องฟ้ากำลังเคลื่อนมายังที่ราบลุ่มในหมู่บ้านของพวกเขาซึ่ง กำลังอยู่ในสภาพแห้งแล้ง พวกเซากล่าวว่า นี่คือก้อนเมฆที่อุ้มน้ำฝนกำลังจะนำความชุ่มชี้นมาให้แก่ พวกเรา ฮูดได้กล่าวแก่พวกเฮาว่า เปล่าเลย มันมิใช่น้ำฝนตามที่พวกท่านเข้าใจกัน แต่มันเป็นการ ลงโทษที่พวกท่านเร่งขอให้มันเกิดขึ้นต่างหาก มันคือลมพายุแห่งการทำลายที่มีการลงโทษอย่างเจ็บ ปวดอยู่ในนั้นด้วย
    ${ }^{3}$ ลมพายุนั้นจะทำลายทุกสิ่งที่ยวางอยู่ข้างหน้ามัน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์พาหนะ และทรัพย์สินตาม พระบัญชาของพระองค์ ลมพายุนั้นจะทำลายทุกสิ่งจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนอกจากบ้านพักอาศัยที่ สลักหักพังที่ว่างเปล่า และนี่แหละการตอบแทนด้วยความพินาศ ซึ่งเราจะตอบแทนผู้กระทำผิดทั้งหลาย ที่พวกเฮาทำลายตัวเองด้วยการทำชิริก และการฝ่าฝืน

[^8]:    เราได้ให้ความมั่นคงแฮ็งแรงทางด้านวัตถุแก่หมู่ชนอ๊าดโดยที่เรามิได้ให้แก่พวกเจ้าชาวกุฟฟ่รกุเรช และเราได้ให้ หู ตา หัวใจแก่พวกเขา แต่สัมผัสดังกล่าวนั้นมิได้อำนวยประโยซน์อันใดแก่พวกเขา และ มันก็มิได้ปกบ้องสิ่งใดจากการลงโทษของอัลลอยฺไไได้ ทั้งนี้เพราะพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่าง 7 ของ อัลลอฮฺ
    ${ }^{2}$ เป็นการขู่แก่พวกกุฟฟารมักกะฮฺอีกว่าเราได้ทำลายเมืองต่าง 7 ที่อยู่ข้างเคียงพวกเจ้า เซ่น หมู่บ้านของ อ๊าด ซะมู๊ด สะบะ และหมู่ขนชองลูฏ และเราได้นำหลักฐานต่าง 7 อย่างชัดแจ้ง และข้อแนะนำต่าง 7 หวัง ว่าพวกเขาจะกลับเนื้อกลับตัวจากการดื้อรั้น และการหลงทางชองพวกเขา
    ${ }^{3}$ ทำไมพระเจ้าต่าง 9 ของพวกเขาที่พวกเขากราบไหว้บูขา จึงไม่ช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษ ชองอัลลอฮุเล่า? แต่ว่าพวกมันได้หายหน้าจากการให้ความช่วยเหลือพวกเขาในขณะที่พวกเขามีความ ต้องการอย่างยึ่ง ต่อความช่วยเหลือสิ่งที่ประสบแก่พวกเขานั้นคือการกล่าวเท็จแก่อัลลอฮฺ โดยพวกเขา กล่าวอ้างว่ารูปปั้นหรือเจว็ดต่าง 7 นั้นคู่เคียงกับอัลลอฮฺและจะช่วยเหลือแก่พวกเขา ณ ที่อัลลอฮฺ

[^9]:    ${ }^{1}$ จงรำลึกซิมุฮัมมัดเอ๋ย ขณะที่เราได้ส่งญึนจำนวนหนึ่งไปฟังเจ้าอ่านอัลกุรอานที่ทุ่งอัลนัคละฮุในตอน เช้ามืด เมื่อพวกเขามาปรากฏตัวขณะที่เจ้ากำลังอ่านอัลกุรอาน พวกเขาได้กล่าวซึ่งกันและกันว่า จงนิ่ง ฟังอัลกุรอานเมื่อเจ้าได้อ่านจบแล้ว พวกเขาได้กลับไปหาพรรคพวกของเขาโดยกล่าวเตือน พวกเขาถึง การงงโทษของอัลลอฮฺหากพวกเซาไม่ยอมศรัทธา และนี่เป็นการเตือนสำทับพวกมุชรีกีนกุเระเพราะ
     จะอยู่ในการเป็นกุฟร
    ${ }^{2}$ พวกเซากล่าวว่า โอ้หมู่ซนของเรา เราได้ยินคัมภีร์ที่มีสำนวนไพเราะถูกประทานให้แก่รอชูลหลังจาก มูซา เป็นการยืนยันถึงที่ได้มีมาก่อนคือ คัมภีร์อัตเตารอต อัลกุรอานนี้ได้ชี้แนะไปสู่ความจริงอันชัดแจ้ง และศาสนาของอัลลอฮฺฺี่เที่ยงธรรม
    ${ }^{3}$ พวกท่านจงตอบรับการเรียกร้องของมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในสิ่งที่เขาเชิญชวนไปสู่การ อีมาน และจงเชื่อมั่นต่อการเป็นรอซูลของเราแล้วอัลลอฮุจะทรงลบล้างความผิดของพวกท่านให้แก่พวก ท่าน และจะคุ้มกันพวกท่านให้พ้นจากการลงโทษของพระองศ์

[^10]:    ' และผู้ใดไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮุ และไม่ตอบรับการเรียกร้องของรอซูลของพระองค์ เซาจะไม่รอดพ้นจาก การลงโทษของอัลลอฮุ และไม่สามารถจะหลบหนีไปไหนได้ เขาจะไม่มีผู่ช่วยเหลือคุ้มครองเขาใหุ้พัน จากการลงโทษของอัลลอฮฺไปได้ ชนเหล่านั้นย่อมอยู่ในการยาดทุนอย่างย่อยยับและการหลงผิดอย่าง ไกลลิบ
    ${ }^{2}$ พวกกุฟฟารผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพเหล่านั้นไม่เห็นดอกหรือว่า อัลลอฮผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเตชานุภาพ ซึ่งทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินเริ่มมาจากไม่มีแบบอย่างมาก่อนเลย พระองค์จะไม่ทรงอ่อน เปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อยในการสร้างสิ่งเหล่านั้น และแน่นอนพระองค์ทรงอานุภาพที่จะให้คนตายไปแล้ว กลับฟื้นค็นชีพชี้นมาจากหลุมสังศพ เพื่อแก่การตอบแทนตามผลงานของแต่ละคน
    ${ }^{3}$ มุฮัมมัดจงเต็อนให้พวกมุขริกีนเหล่านั้นรำลึกถึงความน่ากลัว ซึ่งพวกเขาจะได้เห็นในวันกิยามะฮฺและ วันที่พวกเขาจะนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรก ว่าการลงโทษที่พวกท่านจะได้ลั้มรสอยู่นี้มิใช่ความจริงดอกหรือ? พวกเฉาตอบว่า เป็นความจริงศรับ ขอสาบานด้วยเกียรติแห่งพระเจ้าของเรา ได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเซา ว่าดังนั้นจงลิ้มรสการลงโทษอันเจ็บปวด เพราะการปฏิเสธของพวกเจ้าเถิด

[^11]:    ' ดังนั้นเจ้าจงอดทน โอ้มุฮัมมัดเอ๋ย ต่อการทำร้ายของพวกมุขริกีน ดังเช่นบรรดาผู้ตั้งจิตมั่นแห่งรอฮูล ทั้งหลาย คือ นูหฺ อิบรอฮีม มูชา และอีซา ได้อดทนมาก่อนแล้ว และอย่าได้วิงวอนขอให้มีการลงโทษแก่ พวกกุเรชอย่างรีบด่วน เพราะการลงโทษนั้นจะเกิดชี้นแก่พวกเซาอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง วันที่พวกเขา เห็นสิ่งที่ถูกสัญญาไว้แก่พวกเซานั้น คือการลงโทษประหนึ่งว่าพวกเซาพำนักอยู่ในโลกดุนยาเพียงชั่วโมง ของเวลากลางวันเท่านั้น คือชณะที่พวกเซาพบเห็นการลงโทษอย่างหนักหน่วงและยาวนาน ดังกล่าวนี้ คือการประกาศตักเตือนแก่ปวงมนุษย์ ความหายนะและความวิบัติจะไม่เกิดขึ้นแก่ผู่ใดนอกจากบรรดา ผู้ปฏิเสธศรัทธา ที่ออกนอกลู่นอกทางจากการจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ

[^12]:    ' คือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อการให้ความเอกภาพต่ออัลลอฮฺ การพบพระองค์ สัญญาณต่าง 7 ของ พระองค์ รอซูลของพระองค์และปัตกั้นบุคคลอื่น7 มิให้เข้าสู่อิสลาม การงานต่าง 7 ที่ดีของพวกเขาเช่น การให้อาหารแก่คนยากจนและการติดต่อเครือญาติจะไม่ปรากฏร่องรอยให้ปรากฏในวันกิยามะฮ ${ }^{2}$ ส่วนบรรดาผู้ที่มีคุณลักษณรรวมไว้ซึ่งการศรัทธาอย่างแท้จริง และกระทำความดี และศรัทธาในสิ่งที่ถูก ประทานมาให้แก่มุฮัมมัดคืออัลกุรอาน และว่าอัลกุรอานนั้นเป็นคำกล่าวและเป็นวะฮียฺมาจากอัลลอฮฺ พระองค์จะทรงลบล้างบาปกรรมต่าง ๆ ของพวกเขาในอดีตให้หมดสิ้นไป และจะปรับปรุงกิจการต่าง 7 และสภาพการณ์ของพวกเขาให้ดี้ี้้นทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะฮุ ${ }^{3}$ บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ปฏิบัติตามชัยฏอน และสิ่งที่มันล่อสวงเช่นการทำชิริก การทำความชั่วและ ก่อความเสียหาย ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติตามอัลกุรอาน ซึ่งประมวลได้ด้วยหลักการศรัทธาที่ถูก ต้องและการอิบาดะฮุที่จะััดเกลาจึตใจ ดังเช่นการซี้แจงอย่างซัดแจ้งดังกล่าวของบรรดาผู้ศรัทธาและ พวกปฏิเสธศรัทธา ก็เพื่อให้มนุษย์ยึดถือเป็นบทเรียนเพื่อใคร่ครวญ

[^13]:    ${ }^{1}$ คือเมื่อพวกเจ้าเข้าประจัญบานกับพวกปฏิเสธศรัทธาในสนามรบก็จงม่าพวกเซาเสีย และเมื่อพวกเจ้า ได้ม่าพวกเซาเป็นจำนวนมากแล้ว จนกระทั่งพวกเซาอ่อนกำลังลงเพราะถูกม่า และได้รับบาดเจ็บเป็น จำนวนมากแล้วก็จงจับพวกเขาเป็นเซลย หลังจากนั้นพวกเจ้าจะเลือกเอาโดยปล่อยพวกเซาเป็นไท โดย ไม่คิดค่าตอบแทนหรือจะเรียกเอาค่าไถ่ก็ได้ จนกระทั่งการทำสงครามได้สิ้นสุดลงด้วยการวางอาวุธ ${ }^{2}$ โดยพวกเจ้าไม่ต้องลงมือม่า เช่นถูกแผ่นดินสูบหรือเกิดโรคตายระหว่างพวกเขา
    ${ }^{3}$ แต่ทรงใช้ให้มีการม่าเพื่อฮิกมะฮุ คือ มีการทดสอบ คนมุอฺมินถูกม่าตายก็ได้เข้าสวรรค์ ส่วนกุฟฟารถูก ฆ่าตายก็เข้านรก
    ${ }^{4}$ คือจะให้พวกเซาประสบความสำเร็จด้วยการได้รับความดีมีความสุขและมีสุขภาพดีชื้น และจะให้พวก เซาเข้าสู่สวนสวรรค์ในวันกิยามะฮฺตามที่พระองค์ทรงหวังให้พวกเขารู้ในคัมภีร์ของพระองค์และโดย หนทางรอซูลของพระองค์

[^14]:    1 คือสนับสนนศาสนาของพระองค์ รอซูลของพระองค์ และบรรดามูอมุนแล้ว พระองคตกจะทรงช่วยเหลื่ย ผวกเจ้ใหมีััยชนะเหนื่าศัตรูและจะใหัพวกเจ้ามีความหนักแน่นอดทนในสนามรบ 2 สำหรับผูปปภูเสธศรัทธานัน จะประสบแตตความพินาศ และการขาดทนพวกเขาจะไม่ไดรับประโยชน์ อันใดจากการตอบแทน ดังนั้นการงานของพวกเซาจึงขาดทุนทังในโลกนั้ และโลกหน้า
    ${ }^{3}$ เพราะพวกเซาแกลียดชังอัลกุรอานที่ประมวลไว้ด้วยการอีดายะยฺต่าง ๆ และการแก้ไขปรับปรงมากมาย การงานของพวกเขาจึงไร้ผลและขาตทุน
     ในสมัยก่อน ศ เช่น พวกอาด และพวกซะมูด อัลลอยได้ทรงทำลายล้างบัานเรือนของพวกเขา ฟูคนและ ทรัพย์สินของพวกเขาเหล่านั้นถูกทำสายอย่างราบเร์ยบ เพราะความด้อรั้มม่ยอมศรัทธา ตังนั้หวก มุชรักีผผู้ภิเสธศรัทธาก็จะมีสภาพเช่นเดียวกัน
     หลายนั้นพาเขาไม่มีผ้คัมครองและช่วยเหลื่อพวกเขา

[^15]:    นี่คือสัญญาจากอัลลอฮุตะอาลา แก่บรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีว่า ในวันกิยามะฮุ พระองค์จะให้ พวกเซาได้เข้าสู่สวนสวรรค์ที่มีลำน้ำไหลผ่าน ณ เบื้องล่าง ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นในโลกดุนยามี ความห่วงใยอยู่กับเรื่องปากท้องและความใคร่ พวกเขาไม่สนใจในเรื่องซองโลกอาคิเราะฮฺ ดังนั้นที่พำนัก ของพวกเซาคือไฟนรก และนี่คือสัญญาร้ายแก่พวกเซา
    ${ }^{2}$ อายะฮุนี้ถูกประทานลงมาขณะที่ท่านรอชูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยยิวะชัลลัม ออกจากบ้านไปยังถ้ำชูรเพื่อจะ อพยพไปยังนครอัลมะดีนะฮุ ท่านได้เหลียวหลังไปยังนครมักกะฮุด้วยความอาลัยอาวรณ์พลางกล่าวว่า เจ้าเป็นเมืองที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ และเป็นเมืองของอัลลอฮฺที่รักยิ่งของข้า ถ้าหากพวกมุขริกีนไม่ขับไล่ให้ ข้าออกข้าก็จะไม่ออกไปจากเจ้าดอก ความหมายของอายะฮฺ็คือมีเมืองด่าง 7 มากมายที่ชาวเมืองแแ็งแรง ยิ่ง ชาวเมืองของเจ้าคือมักกะฮฺที่พวกเซาไล่เจ้าให้ออกไปและพยายามที่จะสังหารเจ้า เราได้ทำลายล้าง ชาวเมืองเหล่านั้นและก็ไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษของเราได้ อายะฮุนี้ เป็นการปลอบโยนท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะชัลลัม
    ${ }^{3}$ คำตอบก็คือย่อมไม่เหมือนกัน และไม่เท่าเทียมกัน

[^16]:    ' ลักษณะชองสวนสวรรค์ที่มีธารน้ำต่างๆ เช่น ธารน้ำจึด ธารน้ำนม ธารน้ำจัณฑ์ (เหล้า) และธารน้ำผึ้ง ซึ่งจะมีรสชาติโอชะอร่อยตามชนิดซองมัน ทั้งรสทั้งกลิ่นจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือผันแปรอันเนื่องมาจาก กาลเวลา และมีผลไม้นานาชนิด ทั้งนี้ตามคำมั่นสัญญาที่อัลลอฮุ ตะอาลา ทรงเตรียมไว้สำหรับปวงบ่าว ผู้ยำเกรงต่อพระองค์ และพวกเชาเป็นปวงบ่าวผู่ใกลิชิดที่เคารพภักดี ให้ความเป็นเอกภาพต่อพระองค์ และเชื่อฟังปฏิบิติตามพระองค์ในข้อใช้และข้อห้าม บรรดาผู้ที่อยู่ในสวนสวรรค์อันบรมสุข ย่อมจะไม่เท่า เทียมกับผู้ที่จมอยู่ในนรกตลอดกาล
    ${ }^{2}$ ในหมู่พวกมุนาฟิกีนมีผู้ฟังการแสดงคุตบะฮฺของเจ้าเมื่อพวกเขาออกมาจากมัสยิดพวกเขาได้ถาม อับดุลลฺอฮฺิบนี่มัสอูดว่าเมื่อกี้นี้มุฮัมมัดพูดอะไร พวกเขาหมายถึงว่าสิ่งที่ท่านรอฮูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัสลัม พูดนั้นไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด พวกเหล่านี้อัลลอฮุทรงประทับตาการเป็นกุฟรและการนิฟาก บนหัวใจของพวกเซา สาเหตุเพราะพวกเซาไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องและยึดถืออารมณ์ต่ำเป็นที่ตั้ง

[^17]:    ' บรรดาผู้ศรัทธาสาวกของท่านรอซูล ค็อลลัลลอยูอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวด้วยความหวังอยากจะให้ ซูเราะฮุหนึ่งถูกประทานลงมาใช้ให้ทำญิฮาด ครั้นเมื่อซูเราะฮฺเกี่ยวกับการทำญิฮาดถูกประทานลงมา มุฮัมมัดเจ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่ในหัวใจของพวกเขาเป็นโรค คือโรคสงสัยและนิฟาก จะจ้องมองไปยังเจ้า เหมือนกับการมองของผู้เป็นลมใกล้จะตาย เป็นการสมควรแล้วขอให้พวกเขาจงประสบกับความวิบัติเถิด ${ }^{2}$ การเขื่อฟังปฏิบัติตามเจ้าและคำพูดที่ดี่งังนั้นเป็นการดียิ่งแก่พวกเขา หรือจะกล่าวว่า เป็นการเหมาะสม ยิ่งแก่พวกเขาคือการเชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูลลุลลอฮฺและคำพูดที่ดีเป็นการดีแก่รอซูลลุลลอฮุ ดังนั้นเมื่อ การญิฮาดได้ถูกกำหนดไว้แล้ว และหากว่าพวกเขาจริงใจต่ออัลลอฮฺตามที่ได้สัญญาไว้กับพระองค์ว่าพวก เขาจะร่วมรบกับท่านรอซูลลอฮฺก็จะเป็นการดีแก่พวกเขาทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮุ ${ }^{3}$ คือหวังว่าหากพวกเจ้าผินหลังให้กับการศรัทธาและกลับไปสู่สภาพเดิมคือการเป็นกุฟรและการทำชิริก หรืออีกความหมายหนึ่ง หากพวกเจ้ามีอำนาจในการปกครอง พวกเจ้าก็จะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ในแผ่นดินและตัดญาติขาดมิตรกระนั้นหรือ ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺทรงขับไล่ออกจากความ เมตตาของพระองค์ พวกเขาจึงหูหนวกไม่ได้ยินความจริงและตาบอดมองไม่เห็นสิ่งที่ถูกต้องและแนวทาง ที่เที่ยงธรรม

[^18]:    ' คือพวกเซามิได้ใคร่ครวญอัลกุรอานเพื่อที่จะได้รูรักข้อเท็จจริงจากความเท็จ เปล่าเลย แต่วาหัวใจของ พวกเซาแฮ็งกระด้าง และมีดมนเสมือนกับถูกล่ามไว้ดวยกุญแจหลายดอก
    ${ }^{2}$ แท้จริงบรรดาผู้ที่กลับไปสู่การกุฟรฺด้วยการนิฟากของพวกเซาหลังจากเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วถึง ความสัจจะซองท่านรอฮูล และความถูกต้องของศาสนาของท่านด้วยข้อพิสูจน์และหลักฐานต่าง 7 แล้ว ชนเหล่านั้นชัยฏอนมารร้ายได้เข้าไปครอบงำจิตใจยองพวกเขาเพื่อให้มีความหวังต่าง 7 นานา ${ }^{3}$ ทั้งนี้เพราะพวกมุชริกีนได้กล่าวแก่บรรดาผู้เกลียดชังถึงสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมาคืออัลกุรอานว่าเรา จะร่วมมีอกับพวกท่านในการเป็นศัตรูต่อรอฮูล และด้วยการขัดชวางบรรดามุอมินมิให้เช้าทำการญิฮาด แล้วอัลลอฮฺฺะทรงเปิดเผยความลับของพวกเซา
    ${ }^{4}$ สภาพของพวกเซาจะเป็นอย่างไร ฮณะที่มะลาอิกะฮฺแห่งการลงโทษมาเอาชีวิตของพวกเซาโดยมีฆ้อน เหล็กมาเพื่อตีใบหน้าและหลังของพวกเซา

[^19]:    ' บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮุ และการพบกับพระองค์ และต่อต้านรอชูลของพระองค์ และสิ่งที่มีมา ยังท่านคือศาสนาที่แท้จริงทั้ง 7 ที่พวกเขารู้ว่าท่านรอชูลนั้นคือสัจธรรม และอิสลามคือสัจธรรม เช่น พวกยะฐูดและคนอื่นๆ การกระทำของพวกเขาเหล่านั้นจะไม่เกิดอันตรายใดๆ แก่อัสลอฮฺเลย เพราะ พระองค์ทรงสูงส่งเกินกว่าที่จะได้รับอันตรายจากบ่าวของพระองค์ การงานของพวกเขาก็จะไร้ผลและ ขาดทุน
    ${ }^{2}$ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮฺและรอฮูลของพระองค์อย่าทำให้การงานของพวก เจ้าไร้ผลด้วยการอวดอ้าง การทำชิริก และการฝ่าฝืนข้อบัญญัติ
    ${ }^{3}$ บรรดผู้ที่มีลักษณะดังกล่าวถ้าเขาตายลงอัลลอฮุจไม่อภัยโทษพวกเขา เพราะพวกเขาตายในสภาพ ของผู้ปฏีเสธศรัทธา ผู้มีลักษณะดังกล่าว การงานของเซาไร้ผลและขาดทุน
    4 ดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้ลดละความพยายามในการม่าศัตรูของพวกเจ้า และจงเรียกร้องไปสู่การทำสัญญา สงบศึก เพราะพวกเจ้ามีชัยชนะเหนือพวกเขาอยู่แล้ว อัลลอฮุจไมม่ลดหย่อนผลตอบแทนแห่งการงาน ของพวกเจ้าและจะเพิ่มความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเจ้าอีก

[^20]:    ' นี่คือข้อเท็จจริงเพราะการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยา หากผู่ใดหันหน้าเข้าหามันโดยลึมโลกอาคิเราะฮฺเล้ว ผลที่จะได้แก่เซาก็คือเป็นการละเล่น การสนุกสนานร่าเริง ซึ่งมีสภาพเช่นเดียวกับเด็กๆ แต่ถ้าพวกเจ้า มีความศรัทธาอย่างแท้จริงและยำเกรงสิ่งที่ก่อให้เกิดความกริ้วต่อพระองค์แล้ว พระองค์ก็จะประทาน รางวัลแห่งผลงานของพวกเจ้าอย่างสมบูรณ์ พระองค์จะไม่ทรงขอร้องพวกเจ้าให้บริจาคทรัพย์สินทั้งหมด ของพวกเจ้า แต่ทรงบัญญัติให้บริจาคซะกาต เพื่อเป็นการปลอบโยนพี่น้องของพวกเจ้าที่ยากจน เพื่อที่ ผลประโยชน์และการตอบแทนจะกลับค็นมาสู่พวกเจ้า
    ${ }^{2}$ หากพระองค์จะขอร้องให้พวกเจ้าบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเจ้า และพระองค์จะทรงรบเร้าให้ พวกเจ้าบริจาค พวกเจ้าก็จะตระหนี่ และแสดงออกซึ่งความโกรธแค้นและไม่พอใจ แต่ด้วยความเมตตา ชองพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าว พระองค์จึงขอร้องด้วยความสมัครใจ
    ${ }^{3}$ พวกเจ้าถูกซอร้องให้บริจาคส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมนัติของพวกเจ้าในทางซะกาต หรือทางญิฮาด เพราะ พระองค์ทรงรูัดีย่งถึงจิตใจที่หวงแหนในเรื่องทรัพย์สิน ดังนั้นผู้ใดตระหนี่เชาก็ตระหนี่แก่ตัวชองเขาเอง เพราะเซาได้กีดกันผลการตอบแทนแห่งการบริจาคในทางของอัลลอฮฺซึ่งมีผลบุญอันใหญ่หลวง อัลลอฮฺ นั้นทรงพอเพียงจากการบริจาคของพวกท่าน แต่พวกท่านต่างหากที่มีความต้องการต่อพระองค์ แต่ถ้า พวกท่านผินหลังให้อิสลามไปสู่การกุฟร อัลลอฮฺก็จะทรงเปลี่ยนประชาชาติอื่นจากพวกท่านที่ไม่เหมือน กับพวกท่าน และพวกเขาจะเป็นผู้มีความจงรักกักดียี่งแด่อัลลอยฺตะอาลา

[^21]:    ' เราได้กำหนดแก่เจ้าแล้ว ซึ่งการพิชิตนครมักกะฮุ คอยบัรและเมืองอื่นๆ เป็นผลมาจากการเสียสละของ เจ้าและการอดทนของเจ้า การพิชิตนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การทำสัญญาปรองดองที่ฮุดัยบิยะฮฺนี้เป็น การเริ่มแห่งการพิชิต ดังนั้นจงสรรเสริญและซอบคุณพระเจ้าของเจ้าเถิด เพื่อพระองค์จะทรงอภัยโทษ ความผิดของเจ้าในอดีตและอนาคต และจะทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์ ครบถ้วนสมบูรณ์แก่ เจ้าด้วยการช่วยเหลือเจ้าให้มีชัยชนะเหนือศัตรูของเจ้าและผู้ที่ต่อต้านเจ้า และจะทรงชี้แนะทางที่เที่ยง ตรงแก่เจ้า อัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานให้แก่ท่านรอซุลุลอฮฺ 4 ประการด้วยกันคือ การอภัย โทษในอดีตและในอนาคต การพิชิตนครมักกะฮุ การชี้แนะทางอันเที่ยงตรง และการได้รับชัยชนะอย่าง แน่นอน ดังนั้นท่านนะบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงดีใจและกล่าวว่า อายะฮฺหนึ่งถูกประทานลงมา ให้แก่ฉันเป็นที่รักยิ่งแก่ฉันกว่าโลกดุนยาทั้งหมด

[^22]:     จำนวน 1,400 คน หลังจากที่พวกเขามีความกังวลใจ เพื่อใหัการศรัทธาของพวกเขาเพิ่มพูนยิ่งื้น
    
     สัตว์ทุกซนิด สายห้า แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ทังหมดนี้นด้นสิทธิของอัลลอยี
    2 การทีพระองค์ทรงใหับรรดาผูครัทธาชายและบรรดาผูศรัทธาหกูงงได้เข้สวนสวรรค์อยู่ตอดกาลและ ทรงลบส้างความชัวคืออภัยโทษษให้แก่พวกเซา นับได้ว่าเป่นช้ยซนะอันยิงใหญ่และความสขสำราษู่จะ ไม่มียี่เปรียบปรานได้ เพราะไม่มีความสุชสำราญูย่างอื่นหลังจากได้รบความสุสสำราญในสวนสวรรค์ อีกแล้ว
    3 เพื่อที่อัลลอฮจะทรงสงโทษแก่พวกมุนาฟิกีน แสะพวกมูขริกีน โดยที่พวกเขาคิดร้ายต่ออัลลอฮี พวกเขา คิดว่าอัลลอฮีะไม่ทรงช่ยแหลือรอซละองพระองค์ และบรรดามูอมูน ความคิดรี่ยนั้นจงประสบแก่พวก เขาเถิด และฯออ๊สลอฮฺฺรงกริ้วและทรงสาปแช่งแก่พวกเขา

[^23]:    ' อายะฮุนี้เป็นการย้ำเพื่อแก้แค้นแก่เหล่าศัตรูของอิสลาม ทั้งนี้เพราะไพร่พลของอัลลอฮุบางทีถูกประทาน ลงมาเพื่อความเมตตา บางทีถูกประทานลงมาเพื่อการลงโทษ ได้กล่าวถึงไพร่พลของอัลลอฮฺในอายะฮฺที่ 4 เพื่อประทานความเมตตาแก่บรรดามุอุมิน และในอายะฮุีนเพื่อลงโทษแก่พวกปฏิเสธศรัทธา ${ }^{2}$ เราได้ส่งจจ้ามาเพื่อเป็นพยานแก่มนุษย์ในวันกิยามะฮุ เป็นผู้แจ้งช่าวดีคือสวนสวรรค์แก่บรรดามุอุมิน และเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายแก่พวกปฏิเสธศรัทธาด้วยการลงโทษคือนรกญะฮันนัม เราได้ส่งรอชูลมาเพื่อให้ พวกเจ้าศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเจ้าและรอชูลของพวกเจ้าด้วยการศรัทธาอย่างแท้จริง และให้ความ ช่วยเหลือและยกย่องให้เกียรติแด่รอซูลของพระองค์
    ${ }^{3}$ คือให้สัตยาบันกับท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่จะยอมพลีชีพร่วมกันเพื่อต่อสู้ชาวมักกะฮฺ และจะไม่หนีทัพชณะประจัญบานกัน การทำสัตยาบันนั้นถึงแม้ว่าได้ทำกับท่านรอซูล ความจริงแล้วก็ เหมือนทำกับอัลลอฮฺ เพราะพระองค์ทรงใช้ให้พวกเซาทำญิฮาดและสัญญาที่จะให้สิ่งตอบแทนแก่พวก เขา ดังนั้นผู้ใดที่ผิดสัญญาก็หมายถึงว่าเซาได้ทำลายตัวของเขาเอง

[^24]:    ${ }^{1}$ อัลลอฮุ ตะอาลา ทรงเปิตโปงชาวอาหรับทะเลทรายถึงสภาพอันแท้จริงของพวกเขาก่อนที่ท่านนะบีจะ เดินทางกลับถึงนครอัลมะดีนะฮฺว่า พวกเซาจะกล่าวข้อขัดข้องที่มิได้ไปร่วมกับท่านนะบีและบรรดามุอฺมิน และขอให้ท่านนะบีขออภัยโทษให้แก่พวกเขาด้วย การกระทำเช่นนี้นับได้ว่าเป็นการโกหก ในการกระทำ ของพวกเขาเช่นนี้ใครเล่าจะปกป้องพวกเขา หากอัลลอฮฺทรงประสงค์จะให้พวกเขาได้รับความดี หรือ ความชั่ว เพราะพระองค์ทรงตระหนักดียิ่งถึงการกระทำของพวกเขา
    ${ }^{2}$ พวกมุนาฟิกีนคิดกันว่า ท่านรอซูล และบรรดาสาวกจะไม่มีทางกลับไปหาครอบครัวของพวกเขาใน นครอัลมะดีนะฮฺเป็นอันขาด โดยคิดว่าพวกมุชริกีนมักกะฮฺจะฆ่าพวกเขาจนหมดสิ้นในการคิตร้ายของ พวกมุนาฟิกีนเช่นนี้ ย่อมจะนำความพินาศมาสู่พวกเขาเป็นการสมควรแล้วที่พวกเขาจะได้รับความกริ้ว และการลงโทษของพระองค์
    ${ }^{3}$ เป็นสัญญาร้ายแก่พวกมุนาฟิกีนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮุ และรอซูลของพระองค์

[^25]:    ' คือพระองค์ทรงบริหารทุกๆ สิ่งตามที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์จะทรงประทานความเมตตา และทรงลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์
    ${ }^{2}$ บรรดาผู้ที่มิได้ออกไปร่วมทำสัตยาบันที่อัลสุดัยบียะฮุจะกล่าวว่า หากพวกท่านจะออกไปยึดทรัพย์ เซลยที่อัลคือยบัรก็ขอให้พวกเราออกไปด้วย คำกล่าวของพวกเขาเช่นนี้เป็นความประสงค์ของพวกเซาที่ จะเปลี่ยนสัญญาของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์ทรงสัญญากับชาวฮุดัยบียะฮุที่จะให้ทรัพย์เชลยค็อยบัรนี้เป็น ของพวกเซาโดยเฉพาะ เพราะอัลลอฮฺทรงแจ้งแก่พวกเราก่อนที่พวกเราจะกลับไปยังนครอัลมะดีนะฮฺว่า มิให้พวกท่านติดตามพวกเราออกไป

[^26]:    ' คืออัลลอฮุทรงพอพระทัยต่อบรรดามุอมินจำนวน 1,400 คน ซึ่งทำสัตยาบันกับท่านนะบีใต้ต้นไม้ "ซัมเราะฮฺ" ที่ฮุดัยบียะฮุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลอบโยนบรรดามุอมินเหล่านั้นหลังจากพวกเซาไม่มีโอกาส ได้เช้านครมักกะฮุเพื่อทำอุมเราะฮุในปีนั้น โดยพวกกุเรชมักกะฮฺขอทำสัญญาสงบศึก และสัญญาจะให้ ท่านนะบีกับบรรดามุอุมินเข้านครมักกะฮฺในปีต่อไป อัลลอฮฺทรงรู้ดีถึงความจริงใจและคำมั่นสัญญาใน จิตใจซองพวกเซา ดังนั้นพระองค์จึจประทานความสงบใจ และความอบอุ่นใจชณะทำสัตยาบัน และทรง ตอบแทนพวกเซาด้วยการพิชิตเมืองค็อยบัร
    ${ }^{2}$ และจะให้พวกเซาได้รับทรัพย์เชลยอันมากมายในการพิชิตเมืองค็อยบัร
    ${ }^{3}$ เพราะการญิฮาดและการอดทนชองพวกเจ้านั้นเอง อัลลอฮุจึงทรงสัญญากับพวกเจ้าว่า จะให้มีการพิชิต เมืองค็อยบัรในเร็ววัน และจะห้ามมิให้พวกพันธมิตรตระกูลชองพวกยะฮูดมาทำร้ายพวกเจ้า โดยให้ เหล่าศัตรูเกิดความกลัวชี้น แล้วพวกเจ้าจะได้ทรัพย์เชลยที่เมืองค็อยบัรอย่างง่ายดาย และการได้มาซึ่ง ทรัพย์เชลยกีดี การพิชิตเมืองมักกะฮฺก็ดี และการเซ้ามัสยิดฮะรอมก็ดี เหล่านี้เป็นสัญญาอย่างชัดแจ้งที่ ชี้บงถึงคำบอกเล่าของท่านรอซูลว่าเป็นความจริง

[^27]:    ${ }^{1}$ พวกกุฟฟารกุเรชที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮุและรอซูลของพระองค์ปิดกั้นพวกเจ้ามิให้เข้าสู่มัสยิด อัลฮะรอมเพื่อทำอุมเราะฮฺในปีฮุดัยบียะฮฺ และปิดกั้นมิให้เชือดสัตว์พลีที่อัลฮะรอม และในนครมักกะฮฺ นั้นมีบรรดาผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงที่อ่อนแอ และปกปิดการอีมานของพวกเขา เพราะกลัวพวกมุชริกีน โดยที่พวกเจ้าไม่รู้จักพวกเซา แล้วพวกเจ้าก็ม่าพวกเซาโดยที่พวกเจ้าไม่รู้ และจะเกิดโทษแก่พวกเจ้า การ กระทำเช่นนี้ก็เพื่อให้บรรดามุอฺมินรอดพ้นจากพวกมุชริกีน และเพื่อให้ชาวมักกะฮฺเข้าสู่อิสลามอีกเป็น จำนวนมาก ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงยังไม่ทรงอนุญาตให้พวกเจ้าเข้าสู่นครมักกะฮุเป็นการพิชิตในปีนั้น หากบรรดามุอมินแยกออกจากพวกกุฟารอย่างแจ้งชัดแล้ว พระองค์ก็จะทรงอนุญาตแก่พวกเจ้าให้พิชิต และจะให้พวกกุฟฟารได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดด้วยน้ำมือของพวกเจ้า
    ${ }^{2}$ ความหยิ่งยโสของพวกกุฟฟาร เหล่านั้นเป็นความหยิ่งยโสที่มีมาแต่สมัยญาฮิลียะฮฺ เป็นเหตุให้พวกเขา ไม่ยอมรับความจริงและไม่ยอมจำนนต่อเหตุผล จนกระทั่งไม่ยอมให้ท่านนะบีและบรรดามุอุมินเข้า มัสยิดอัลฮะรอมเพื่อทำอุมเราะฮุ ด้วยเหตุนี้บรรดามุอุมินจึงตกลงใจที่จะไม่ยอมรับการเจรจาประนี ประนอม เพราะเป็นการเสียเปรียบให้พวกมุชริกีนอย่างมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซึ้น อัลลอฮุ ตะอาลา จึงประทานความเงียบสงบให้แก่ท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาและให้พวกเขาตั้งมั่นอยู่ในคำกล่าว ชะฮาดะฮุ ซึ่งเป็นคำกล่าวแห่งการตักวา คือเป็นการป้องกันพวกเขาให้พ้นจากการทำชิริก และการลงโทษ โดยที่พวกเขาเป็นผู้มีสิทธิยิ่งและเหมาะสมยิ่งต่อคำกล่าวนี้

[^28]:    ${ }^{1}$ นักตัฟซีรอธิบายว่า ท่านรอซูลุลลอยฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะชัลลัม ได้ฝันว่าท่านและบรรดาสาวกของ ท่านได้เข้านครมักกะฮ และได้ทำอุมเราะฮฺ ต่อมาท่านรอซูสได้เล่าความสันให้บรรดาสาวกฟังทำให้พวก เขาดีอกดีใจ ครั้นเมื่อได้ออกเดินทางไปอัลฮุดัยบียะฮุ และได้ถูกพวกมุชริกีนขัดขวางมิให้เข้าไปในนคร มักกะฮุ และได้เกิดเหตุการณ์การเจรจาประนีประนอมขึ้น พวกมุนาฟิกีนก็ได้กล่าวเยาะเย้ยถากถางจึง ทำให้บรรดามุสลิมเกิดความน้อยใจ ดังนั้นอายะฮุนี้จึ่งถูกประทานลงมาเป็นการยืนยันว่า ความฝันของ ท่านนะบีนั้นจะเกิดขึ้นจริงในปีต่อมา อัลลอฮุทรงรู้ดิ่งกว่าในการเจรจาประนีประนอมกันนี้มีเคล็ดลับ ความดีและผลประโยชน์แก่พวกเจ้าซึ่งพวกเจ้าไม่อาจจะรู้ได้ ดังนั้นก่อนหน้าจากการได้รับชัยชนะในการ พิชิตเมืองมักกะฮุก็มีชัยชนะนั่นคือการเจรจาประนีประนอม
    ${ }^{2}$ พระองค์ได้ส่งมุฮัมมัดมาเป็นรอชูลเพื่อเผยแผ่แนวทางที่ถูกต้อง และศาสนาที่เที่ยงแท้สัจธรรมคือศาสนา อิสลาม เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์เด่นชัดเหนือศาสนาอื่น 7 แม้กระทั่งบทบัญญัติต่าง ๆ ที่มาจากฟากฟ้า เซ่น เตารอต และอินญีล และเป็นการพอเพียงแล้วที่อัสลอฮฺทรงเป็นพยานให้ว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของ พระองค์

[^29]:    ${ }^{1}$ มุฮัมมัดคือ รอซูลของอัลลอฮฺอย่างแท้จริง และบรรดาศ่อฮาบะผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้แสดงออกซึ่งความ เข้มแซ็งและแข็งกร้าวต่อผู้ที่ขัดแย้งต่อศาสนาของพวกเขา และมีความเมตตาสงสารต่อผู้มีความคิดเห็น ตรงกันในเรื่องศาสนา จะเห็นได้ว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเซาไม่ชอบที่จะให้อวัยวะของเขา หรือเสื้อผ้า ของเขาไปกระทบกับอวัยวะหรือเสื้อผ้าของคนกาฟิร แต่ถ้ากับพื่น้องมุสลิมด้วยกันเองแล้วเขาจะจับมือ โอบกอดและแสดงออกซึ่งความรักใคร่ นอกจากนี้แล้วจะเห็นพวกเซาก้มลงรูกั๊วะและสุญดในเวลาละหมาด ของพวกเซา โดยหวังการตอบแทนด้วยสวนสวรรค์และความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ เครื่องหมายแห่ง การอีมาน และความบริสุทธิ์ของพวกเขา ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาอันเนื่องมาจากร่องรอยแห่ง การสุญดเพราะในวันกิยามะฮฺนั้น พวกเขาจะถูกฟื้นคืนชีพมาโดยมีใบหน้าและเท้ามีแสงเป็นประกายอัน เนื่องมาจากน้ำละหมาดคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นนั้นได้กล่าวไว้เป็นอุปมาในคัมภีร์อัตเตารอตและ คัมภีร์อัลอินญีล อัฏเฏ๊าะฮาก กล่าวว่า อุปมานี้เป็นที่ชัดแจ้งที่สุด เมล็ดพืชคือท่านนะบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอ ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หน่อหรือกิ่งก้านนี้คือบรรดาสาวก ในตอนแรกมีจำนวนน้อยอ่อนแอแล้วก็ได้เพิ่มขึ้น มากมายและแข็งแรง ทั้งนี้เพื่อที่จะก่อความโกรธแค้นให้แก่พวกกุฟฟารอันเนื่องมาจากจำนวนและความ เข้มแข็งของบรรดาสาวก อัลลอฮฺทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธา และบรรดาผู้กระทำความดีว่าพวกเขาจะ ได้รับการอภัยโทษอย่างสมบูรณ์และรางวัลอันยิ่งใหญ่อีกทั้งริซกีอันหลากหลายในสวนสวรรค์

[^30]:    ${ }^{1}$ คืออย่าได้เสนอแนะกิจการใดๆ ขื้นมาเทียบเคียงหรือเหนือกว่าคำตรัสของอัลลอฮุ ตะอาลา และคำ กล่าวของรอซูลของพระองค์ ไม่ว่าข้อเสนอนั้น 7 จะเป็นเรื่องส่วนตัว การดำเนินชีวิตหรือเรื่องเกี่ยวกับ ศาสนา และอย่าได้แสดงความคิดเห็นหรือตัดสินชี้ขาดเรื่องใดๆ ก่อนที่จะกลับไปทบทวนดูคำตรัสของ อัลลอฮุ ตะอาลา และคำกล่าวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อายะฮุนี้ได้กำหนดหลักการที่ สำคัญยิ่งของอิสลาม คือข้อชี้ขาดตัดสินในกรณีใดๆ ก็ตาม เป็นสิทธิเด็ดขาดของอัลลอฮฺ ตะอาลา แต่ เพียงองค์เดียว ไม่มีการท้วงติงหรือวิพากษ์วิจารณ์ในข้อตัดสิน หรือข้อใช้ข้อห้ามของพระองค์ เพราะ พระองค์ทรงเป็นผู้ซี้ขาดตัดสินที่เที่ยงธรรมที่สุด
    ${ }^{2}$ คือเมื่อพวกท่านพูดกับท่านรอซูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จงลดเสียงของพวกท่านลง อย่า ยกเสียงให้เหนือกว่าเสียงของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะชัลลัม
    ${ }^{3}$ คือขณะที่พวกท่านพูดกับท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อย่ายกเสียงให้ดังเหมือนกับที่พวก ท่านพูดระหว่างกัน และอย่าเรียกท่านด้วยชื่อหรือสมญาของท่านเหมือนกับพวกท่านเรียกระหว่างกัน เช่นเรียกท่านว่า โอ้มุฮัมมัด แต่จงเรียกท่านว่า โอ้ท่านนะบีของอัลลอฮฺ โอ้ท่านรอซูลุลลอฮฺ เป็นการ ยกย่องให้เกียรติแก่ท่าน

[^31]:    
     ${ }^{2}$ คือในวนนอาคิเราะย
    ${ }^{3}$ อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงกล่าวประณามอาหรับชาวชนบทที่ไม่มีมรรยาทในการเรียกท่าหรอชูลุลลอฮฺ
     ลัลลอฮุอะสัยยิวะซัลลัม
     อิบห หุศอยหน" และ "อ้อั้กเราะยุ อิบนุ ฮาบิส" ชึ่งเป็นตัวนทนจากบะนีตะมีม จำนวน 70 คน ได้เง้า มาหาท่านรอชูลุลลอย ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะชัลลัม เวลาบ่าย ชแะที่ท่านนอนพักผ่อนอยู่ ${ }^{5}$ คือเมื่อคนชั่ช้า (ฟาชิก) คือคนที่ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์ และความยุดุธรรม นำข่าวมา แจังแก่ท่าน ก็จสอบสวนให่เป็นที่แจังชัดแน่นอนเสียก่อน หาไม่แล้วอาจจะก่อให้เกิดโศกนาฐกรรมใน เรื่องนั้นๆ นักตัพซีรกล่าวว่า อายะฮุดี้กูกประทานลงมาในเรื่องราวของอัลวะลีด อิบน อุกบะยฺ อิบน
     เมื่ออลววะลีดเดินทางไปลึงหมู่บ้านดังกล่วชชาวบ้านออกมาต้อนรับ แต่ลลวะลีดเข้าใจิิดคิด่าชาวบ้าน ออกมาเพื่อจะมาทำร้ายเขา จีงรีบเดินทางกลับเพ่อแจ้ง่าวนก่ท่านนะธี ศ็อลลัลลอฮุอลลัยยิาะชัลลัม แต่ ท่านหะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยยีวะซัลลัม ได้ไวิวิารณญาณ โดยส่งคอลิด อิบนุลวะลีด ไปสอบสานข้อเท็จ
     ยีนยันคามมมูกตัองของบะนึมุศฏัอลิก

[^32]:    ${ }^{1}$ อิบนุกะซีรกล่าวว่า พึงรู้เถิดว่าในหมู่บ้านพวกท่านนั้น มีท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อยู่ด้วย พวกท่านจงยกย่องให้เกียรติท่าน เพราะท่านย่อมรีดีถึงผลประโยชน์ของพวกท่าน และมีความ ห่วงใยพวกท่านมากกว่าตัวของพวกท่านเอง หากท่านเชื่อฟังพวกท่านในทุกสิ่งที่พวกท่านเห็นชอบแล้ว จะทำให้พวกท่านได้รับความลำบากกัน
    ${ }^{2}$ การที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงประทานความโปรดปรานแห่งการศรัทธาให้แก่พวกเจ้าและจะได้ทรงให้มัน ประดับมั่นอยู่ในดวงใจ และทรงให้การปฏิเสธศรัทธา ความชั่วช้า และการฝ่าฝืนเป็นที่เกลียดัังแก่พวก เจ้านั้น นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แก่ปวงบ่าวของพระองค์ ดังนั้นมุอมินทุกคนจะต้อง รำลึกถึงบุญคุณอันนี้
    ${ }^{3}$ ความโบ่รดปรานดังกล่าวนี้ ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้นำมาใช้เมื่อทำสงครามอุฮุด โดยท่านได้ยึนชึ้น บรรดามุสลิมีนได้ยืนตั้งแถวเบื้องหลังท่าน และท่านได้กล่าวขอพรดังนี้ ( اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدبن ) ${ }^{4}$ คือหาทางให้ทั้งสองฝ่ายยุติข้อขัดแย้งกัน และให้ประนีประนอมกันดัวยความยุติธรรม

[^33]:    ' หากฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยแสะยังดื้อรั้นที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของตนแล้ว
    ${ }^{2}$ คือปรามฝ่ายที่ไม่ยอมรับการประนึประนอมจนกว่าจะยอมรับข้อตัดสินของอัลลอฮฺ และเลิกทั้งการ กระทำที่เป็นศัตรูกับอีกฝ่ายหนึ่ง
    ${ }^{3}$ คือยุติการทะเลาะวิวาทหรือการสู้รบกันแล้ว
    4 คือให้มีการไกล่เกลี่ยด้วยความยุติธรรม ไม่เอนเอียง ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และให้ความเป็นธรรม แก่ทั้งสองฝ่าย
    ${ }^{5}$ ความเป็นพี่น้องกันในหมู่มุสลิมมุอฺมินนั้น ผลที่จะติดตามมาก็คือ ความรักใคร่ ความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน การให้ความช่วยเหลือ และความร่วมมือกัน นี่คือจุดมุ่งหมายหลักของมุอุมนผู้ศรัทธา ใน อายะฮฺเป็นการบ่งชี้ว่าการเป็นที่น้องกันในอิสลามนั้นเข้มข้นกว่าการเป็นพี่น้องทางสายเลือดหรือวงศ์ ตระกูล
    ${ }^{6}$ คืออย่าให้การแตกแยกเข้ามามีบทบาท และอย่าให้การเกลียดชังระหว่างกันเข้ามาสิงสู่อยู่ในหมู่คณะ

[^34]:    ${ }^{1}$ คือได้สร้างมาจากต้นกำเนิดเดียวกัน คืออาดัมและเฮาวาอฺ ${ }^{2}$ ความแตกต่างระหว่างเผ่า ตระกูล และประชาซาติ หรือความแตกต่างทางภาษาคำพูด ผิวพรรณ ขนบ ธรรมเนียมประเพณีมีได้เป็นสาเหตุให้มีการแตกแยกเป็นศัตรูกัน แต่เพื่อให้มีการรูัจักกัน ปรึกษาหารือ กัน และร่วมมือกันทำประโยซน์เพื่อส่วนรวม
    ${ }^{3}$ คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์นั้น อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงกำเนิดนั่นก็คือผู้ที่มีเกียรติที่สุด ณ อัลลอฮุ คือผู้ที่มี ความยำเกรงพระองค์มากที่สุด ผู้ที่รักษาซอบเซตและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ${ }^{4}$ มีอาหรับขนบทกลุ่มหนึ่งจากบะนีอะสิด อิบนุ คุซั้ยมะฮุ ได้เดินทางมาหาท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะชัสลัม ในปีแห้งแล้ง แต่ความจริงแล้วพวกเซามิได้มีการศรัทธาแต่ประการใด พวกเซาได้พูตทวง บุญคุณกับท่านนะบี เพื่อขอศอดะเกาะฮุจากท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อัลลอฮุ ตะอาลา จึง ประทานอายะฮฺนี้ลงมาเพื่อชี้แจงสภาพความเป็นจริงของอาหรับชนบทกลุ่มนี้
    ${ }^{5}$ คือปฏิบัติตามโดยเปิดเผย และเร้นลับด้วยความบริสุทธ์์ใจ และด้วยการศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วคุณงาม ความดีต่าง 7 ที่ได้กระทำไปนั้น จะไม่ทำให้การตอบแทนจากอัลลอฮฺลดน้อยถอยลงแต่ประการใด

[^35]:    ' จากลักษณะของมุอุมินผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงในอายะฮฺนี้ พอสรุปได้ว่า การอีมานคือการศรัทธา เชื่อมั่น ที่ถูกซ่อนเร้นไว้ภายใน และอิสลามคือการปฏิบัติที่ปรากฏให้เห็นคือ การกระทำ
    ${ }^{2}$ คำถามในอายะฮุนี้เป็นการปฏิเสธคำกล่าวอ้างของอาหรับชนบทกลุ่มดังกล่าวที่ไปกล่าวยืนยันและ สาบานกับท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่า พวกเขาเป็นมุอุมินผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง อัลลอฮฺ ตะอาลา จึงตรัสตอบเป็นการปฏีเสธคำกล่าวอ้างของพวกเขา และเป็นการปรามพวกเขาอีกด้วย เพราะ พระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในที่เร้นลับและเปิดเผย ว่าคำพูดซองพวกเขานั้นเป็นความจริงหรือไม่? ${ }^{3}$ อาหรับชนบทกลุ่มดังกล่าวได้มาทวงบุญคุณกับท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถึงการเข้าอิสลาม ของพวกเซา
    ${ }^{4}$ อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตอบโต้เรื่องการทวงบุญคุณดังกล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮฺต่างหากที่เป็นเจ้าของ บุญคุณเพราะการอีมานนั้น นับได้ว่าเป็นนิอุมะฮุ และบุญคุณอันใหญ่หลวงที่พระองค์ทรงประทานแก่ บ่าวของพระองค์

[^36]:    ${ }^{1}$ แม้ว่าอายะฮุนี้จะเป็นการสนทนากับอาหรับชนบทเพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่า การที่พวกเขามาทวงบุญคุณ ในการเข้าอิสลามกับท่านนะบีนั้น แท้จริงอัลลอฮุ ตะอาลา ทรงรอบรู้ทุกสิ่งที่ช่อนเร้นอยู่ในจักรวาลทั้ง มวล ในชณะเดียวกันก็เป็นการยืนยันแก่คนทั่วๆ ไปด้วยว่า กิจการงานทุกสิ่งของมนุษย์แต่ละคนนั้น ย่อมจะไม่รอดพ้นไปจากการสอดส่องดูแลของพระองค์ ดังนั้นผู้มีจิตสำนึก น่าจะพิจารณาใคร่ครวญเพื่อ ให้เกิดความยำเกรงตักวา และเมื่อความยำเกรงเกิดขึ้นในจิตใจซองเขาแล้ว ก็จะมีการตอบรับด้วยการ เชื่อฟัง และการปฏิบิติอย่างแท้จริง

[^37]:    ${ }^{\prime}$ เป็นอักษรหนึ่งในภาษาอาหรับ เป็นการบ่งชี้ว่าคัมภีร์ เป็นปาฎิหาริย์ ซึ่งถูกเรียงมาจากอักษรเหล่านี้ ${ }^{2}$ อัลลอฮฺทรงสาบานต้วยอัลกุรอานอันทรงเกียรติเหนือคัมภีร์อื่น 7 ที่ถูกประทานมาจากฟากฟ้าเช่นเดียว กันว่าพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคคนชีพขึ้นมาอีกหลังจากตายไปแล้วอย่างแน่นอน
    ${ }^{3}$ พวกมุชริกีนประหลาดใจที่ว่าได้มีรอซูลคหนึ่งจากพวกเซามาตักเตือนพวกเขาถึงการลงโทษของอัลลอฮฺ และว่ามันเป็นเรื่องประหลาดจริงๆ ไม่น่าเชื่อ
    ${ }^{4}$ พวกมุชริกีนกล่าวว่า เมื่อเราตายไปร่างกายของเราก็เน่าเปื่อย กระดูกของเราก็กลายเป็นฝุ่นดินแล้ว เราจะกลับมาเกิดใหม่ในสภาพเช่นเดิมนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนไม่กินกับปัญญาเลย
    ${ }^{5}$ คือเรารู้ด่ว่า แผ่นดินนั้นได้กัดกินมนุษย์ไปเป็นจำนวนมากแล้ว และในบันทึกยองเราก็ได้บันทึกจำนวน ผู้ที่ได้ตายไปแล้วอย่างละเอียดไม่ขาดตกบกพร่องแต่ประการใด
    ${ }^{6}$ อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงชี้แจงข้อบ่ระหลาดใจของพวกมุชริกีนว่า นี่คือสภาพของผู้ที่ผินหลังให้กับความ จริง พวกเขาพูดถึงอัลกุรอานว่าเป็นเล่ห์กลเป็นกาพย์กลอน และนิยายสมัยโบราณที่เล่าต่อ 7 กันมา ดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในภาวะสับสนไม่อยู่ในร่องรอย

[^38]:    'และแผ่นดินที่แห้งแลงงเซ่น ทะเลทราย เมื่อฝนตกลงมาก็ทำให้แผ่นดินนั้นมีชีวิตชีวากลายเป็นทุ่งหญ้า สำหรับสัต์เลี้ยงกินเป็นอาหาร ฉันใดก็ฉันนั้น การฟื้นคีนชีพหลังจากตายไปแล้วก็เซ่นเดียวกัน ${ }^{2}$ คือบรรดาหมู่ซนที่ได้กล่าวนามมานั้นได้ปฏิเสธบรรดารอซูลของพวกเซามาก่อนพวกกุฟฟารมักกะฮุ ${ }^{3}$ ดังนั้นสัญญาของเรา และการลงโทษของเราจึงเหมาะสมคู่ควรแล้ว อายะฮฺนี้เป็นการปลอบใจท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัสลัม และเป็นการเตือนสำหรับพวกกุฟฟาร
    ${ }^{4}$ ในการสร้างครั้งแรกนั้นเราเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะให้พวกเซากลับพื้นคืนชีพอีกครั้ง หนึ่งหลังจากตายไปแล้วกระนั้นหรือ?
    ${ }^{5}$ ความหมายก็คีอ การสร้างครั้งแรกนั้นมิได้ทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยเลย ส่วนการกลับให้ฟื้นคืนชีพ นั้นง่ายกว่าดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ ความว่า "และพระองค์คือผู้ทรงเริ่มแรกในการสร้าง แล้วพระองค์ให้ มันกลับขี้นอีก และมันเป็นการง่ายยิ่งแก่พระองค์" (30:27)
    ${ }^{6}$ อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงกล่าวถึงเดชานุภาพของพระองค์ที่มีอยู่เหนือมนุษย์ว่าพระองค์ทรงรอบรู้กิจการ ทุกอย่าง แม้กระทั่งสิ่งที่จิดใจของเซากระชิบกระซาบทั้งที่ดีและไม่ดี มีรายงานฮะดีสที่ศ่อเฮียะฮฺจากท่าน รอชูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มีความว่า "แท้จริงอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงผ่อนผันแก่ประชา ชาติของฉันในสิ่งที่จิตใจของเซานึกคิดขี้นตราบใดที่เซายังไม่พูดหรือยังไม่กระทำ"

[^39]:    ' หมายถึงมะลัก 2 ท่าน เป็นผู้บันทึกการกระทำของมนุษย์หรือเป็นผู้สังเกตการณ์
    ${ }^{2}$ คือทุก 7 คำพูดที่มนุษย์กล่าวออกมาจะเป็นคำพูดที่ดี หรือคำพูดที่เลว ก็จะมืมะลักเป็นผู้เฝ้าติดตาม และจดบันทีกทุก7 คำพูด อัลหะชันกล่าวว่า เมื่อมนุษย์ได้ตายลง สมุดบันทึกของเขาจะถูกม้วนเก็บไว้ เมื่อถึงวันกิยามะฮฺโกจะมีเสียงกล่าวแก่เซาว่า "เจ้าจงอ่านบันทึกของเจ้า พอเพียงแก่ตัวเจ้าแล้ววันนี้ที่จะ เป็นผู้ชำระบัญชีของตัวเจ้าเอง"
    ${ }^{3}$ คือจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงซึ่งเจ้าเคยสงสัยและพยายามหลีกเลี่ยงมัน มีฮะดีษรายงานจากท่านหญิง อาอิชะฮฺร่อฏิยัลลอฮุฮันฮากล่าวว่า เมื่อความตายได้เข้ามาครอบงำท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะชัลลัม ท่านได้เอามือเช็ดเหงื่อออกจากใบหน้าของท่านแล้วกล่าวว่า "ซุบฮานัลลอฮฺ แท้จริงความตายนั้นมี อาการมืนงงอย่างแน่นอน"
    ${ }^{4}$ การเป่าสังช์แห่งการฟื้นคึนชีพ นั่นคือวันที่อัลลอฮฺทรงสัญญากับพวกกุฟฟารในการลงโทษ
    ${ }^{5}$ มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วจะมีมะลัก 2 ท่าน เดืนคุมเซาไป ท่านหนึ่งเดินนำไปยังทุ่ง มะหบัร อีกท่านเป็นพยานต่อการงานของเขา อิบนฺอับบาสกล่าวว่า ผู้ที่นำทางเขาคือมะลัก ส่วนผู้เป็น พยานคีอตัวของเขาเอง
    ${ }^{6}$ คีอวันแห่งความรุนแรงและเร่าร้อน

[^40]:    ' คือชัาได้ตัดสินไว้แล้ว ดังนั้นพระดำรัสของข้าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และข้าจะไม่ลงโทษผู่ใดด้วยการทำ บาปของคนอื่น และจะไม่ลงโทษผู่ใดเว้นแต่ด้วยการทำบาปของเขาเองหลังจากได้มีหลักฐานยืนยัน
    ${ }^{2}$ มีรายงานจากอะนัสอินนุมาลิก ร่อฏิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่าท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยยิวะซัลลัม กล่าวว่า "(มนุษย์) จะถูกโยนลงในนรก แล้วมันจะกล่าวว่า ยังมีเพิ่มอีกไหม จนกระทั่งพระองค์จะวางพระบาท ของพระองค์ลงในมัน แล้วมันจะกล่าวว่า พอแล้ว พอแล้ว" บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ
    ${ }^{3}$ และนั่นคือวันกิยามะฮุ มันมิได้อยู่ไกลเลย เพราะมันจะเกิดชื้นอย่างแน่นอนโดยปราศจากการสงสัย ทุกๆ สิ่งที่จะมีมาย่อมใกล้
    " อุไบด อิบน อุไมรฺ กล่าวว่า (الأواب الحفيظ) ผู้สำนึกผิด ผู้รักษาบัญญัติของอัลลอย ค คือผู้ ที่เซาจะนั่งในที่ประชุมแล้วจะไม่ลุกชี้นจนกว่าเซาจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮุ อัซซะวะญัล
    ${ }^{5}$ โดยที่ไม่มียู่ใดเห็นเขานอกจากอัลสอฮุ อัซซะวะญัล ดังเช่นคำกล่าวของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะชัลลัม ที่ว่า "และชายคนหนึ่งที่รำลึกถึงอัลลอฮฺโดยลำพังแล้ว นัยน์ตาทั้งสองของเขาก็ท่วมท้นด้วย น้ำตา (เพราะความยำเกรงอัลลอฮฺ)" และเซาพบอัลลอฮฺ ตะอาลาในวันกิยามะฮุดัวยจิตใจที่สำนึกผิด กลับเนื้อกลับตัวและถ่อมตนต่อหน้าพระองค์

[^41]:    ' คือจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขา จงเข้าไปในสวนสวรรค์ด้วยความศานติ กอตาดะยุกล่าวว่า พวกเขาจะ ปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺ ตะอาลา มะลาอิกะฮฺของอัลลอฮุจะให้สลามแก่พวกเขา และพวก เขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล
    ${ }^{2}$ ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับสิ่งที่เซาต้องการแล้ว เขาก็จะได้รับเพิ่มขึ้นอีก ดังเช่นคำตรัสของพระองค์ที่ว่า ( ) " เพิ่มซี้นอีก" สิ่งที่จะได้เพิ่มชึ้นอีกคือ การมองไปยังพระพักตร์ของอัลลอฮฺ ตะอาลา ทั้งนี้ตามรายงาน หะดีษศ่อเฮียะฮุบันทึกโดยมุสลิม
    ${ }^{3}$ คือก่อนหน้าพวกกุฟฟารกุเรชนั้นเราได้ทำลายประชาชาติอื่นมากมายแล้ว โดยที่พวกเซามีความเข้ม แซ็งกว่าพวกเจ้า และพวกเจ้าก็ได้พบเห็นร่องรอยที่หลงเหลืออยู่เพราะการถูกลงโทษของพวกเหล่านั้น พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพวกเขาเหล่านั้นมีทางหนีรอดจากการลงโทษ และกฏสภาวะซองอัลลอฮฺหรือ ไม่ พวกเจ้าก็จะมีสภาพเช่นเดียวกับพวกเหล่านั้น

[^42]:    ' คือพระองค์เป็นผู้เริ่มการสร้างครั้งแรกและจะให้กลับฟื้นคืนชีพซึ้นมาอีก และบรรดามัคลูกจะต้องกลับ ไปหาพระองค์ เพื่อการตอบแทนตามผลงานที่ดีและชั่วของแต่ละคน
    ${ }^{2}$ แล้วพวกเซาก็ว่งออกจากกุบูรไปยังสถานที่แห่งการชำระบัญชีแห่งผลงานเป็นการตอบรับการเรียกร้อง ของผู้ร้องเรียก
    ${ }^{3}$ การฟื้นคืนชีพและการชุมนุมกันที่ทุ่งมะหุชัรนั้นเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับเราไม่เป็นการเหน็ดเหนื่อย
     พระบัญชาของเราจะมียื้นเพียงครั้งเดียวเสมือนกับชั่วพริบตาเดียว"
    ${ }^{4}$ คือเรารอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกมุชรรีนพููจากันเกี่ยวกับเจ้า ดังนั้นเจ้าอย่าได้กลัวหรือตกใจในเรื่องที่ พวกเขากล่าวถึงเลย เจ้าไม่มีอำนาจที่จะบังคับพวกเหล่านั้นให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง และเจ้ามิได้ถูก บังคับให้กระทำเช่นนั้น
    ${ }^{5}$ คือเจ้าจงเผยแผ่สาสน์ของพระเจ้าเถิด เพราะแท้จริงู้ที่จะรำลึกถึงนั้นคือ ผู้ที่กลัวเกรงอัลลอฮุ และกลัว สัญญาร้ายของพระองค์

[^43]:    ${ }^{1}$ อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงสาบานต่อลมที่พัดฝุ่นให้กระจายไปทั่วทุกแห่ง และพัดพาทรายจากแห่งหนึ่งไป ยังอีกแห่งหนึ่ง ทรงสาบานต่อกลุ่มเมมที่อุ้มฝนซึ่งเป็นชีวิตซีวาของมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิต ทรงสาบานต่อ นาวาที่แล่นในท้องทะเลอย่างสะดวก และบรรทุกผู้โดยสาร
    ${ }^{2}$ และทรงสาบานต่อบรรดามะลาอิกะฮยู้บริหารกิจการต่าง 7 ทุก7 มะลักมีหน้าที่ประจำแต่ละท่านเช่น ญิบรีล ทำหน้าที่นำวะฮียไปยังบรรดานะบี มีกาอีลทำหน้าที่จัดสรรริชกี และความเมตตา อิสรอฟีลทำ หน้าที่เป่าสังข์ อิสรออีลทำหน้าที่เด็ดวิญญาณ นักดัฟชีรอธิบายว่า อัลลอฮฺ ตะอาลาทรงสาบานต่อสิ่ง เหล่านี้เพราะความประเสริฐและความมีเกียรติของพวกเหล่านี้อีกเป็นการบ่งชี้ถึงความประหลาดในการ สร้าง และเดชานุภาพยองพระองค์
    ${ }^{3}$ คือสิ่งที่ถูกสัญญาไว้เช่น ผลการตอบแทนที่ดี การลงโทษ การชุมนุม การฟื้นคืนชีพ นั้นเป็นความจริง และจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
    ${ }^{4}$ และทรงสาบานต่อฟากฟ้าที่มีวีถิโคจรและโครงสร้างอย่างรัดกุม

[^44]:    ' คือพวกกุฟฟารมักกะฮฺ อยู่ในคำพูดที่สับสนในเรื่องของมุฮัมมัดเช่น บางคนว่าเขาเป็นมายากล บาง คนว่าเซาเป็นกวี และบางคนว่าเขาเป็นคนบ้าและอื่น 7
    ${ }^{2}$ คือผู้ที่ถูกหันเหออกจากการฮิดายะฮุ และถูกห้ามจากความสุขนั้น เขาถูกหันเหออกจากการอีมานต่อ อัลกุรอานและมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
    ${ }^{3}$ คือกล่าวเท็จว่าท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นมายากร เป็นกวี และกล่าวเท็จ พวกเหล่า นั้นจะถูกสาปแช่ง อิบนุลอันบารีย์ กล่าวว่า อัลก็อตลุ คือการฆ่านั้นเมื่อถูกบอกเล่าจากอัลลอฮฺ ตะอาลา หมายถึงการสาปแช่ง เพราะว่าผู้ที่อัลลอฮุทรงสาปแช่งเซา เขาผู้นั้นคือผู้ที่ถูกม่าประสบความพินาศ 4 คือบรรดาผู้ที่พวกเขาอยู่ในการสับสนหลงลืมเรื่องของวันอาคิเราะฮฺ พวกเขาจะกล่าวปฏิเสธและเย้ยหยัน ว่าเมื่อใดวันแห่งการสอบสวนวันแห่งการตอบแทนจะเกิดขึ้น พระองค์จะทรงตอบแก่พวกเขาว่า การ ตอบแทนนี้จะเกิดขึ้นในวันที่พวกเขาเข้าสู่นรกและจะถูกเผาไหม้
    ${ }^{5}$ ยามเฝ้านรกจะกล่าวแก่พวกเซาว่า พวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษและการตอบแทนของพวกเจ้า นี่คือสิ่งที่ พวกเจ้าเร่งเร้ามันในโลกดุนยาเป็นการเย้ยหยัน

[^45]:    'เมื่อได้กล่าวถึงสภาพของพวกกุฟฟารแล้ว ทรงกล่าวถึงสภาพของบรรดามุอมินว่า บรรดาผู้ยำเกรงนั้น พวกเขาจะสุยสำราญอยู่ในสวนสวรรค์ที่มีตาน้ำไหลผ่านอย่างสุดลูกหูลูกตา พอใจในสิ่งที่พระเจ้าของ พวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขา เช่นการให้เกียรติและความสุฮสำราญ เพราะในโลกดุนยานั้นพวกเขา เป็นผู้กระทำความดี
    ${ }^{2}$ ความดีที่พวกเขาได้กระทำใว้นั้น ก็คือในเวสากลางคืนพวกเขานอนน้อย และทำละหมาดมากๆ อัลหะชัน กล่าวว่า พวกเขาอดทนในการละหมาดกลางคีน และนอนน้อย ในยามรุ่งสางพวกเขาขออภัยโทษต่อ อัลสอยฺ เพราะความบกพร่องของพวกเขา ทั้ง 7 ที่พวกเขากระทำความดี พวกเขาก็ยังนับว่ามีความผิด ดัง นั้นพวกเขาจึงขออภัยโทษอย่างมากในยามรุ่งสาง นอกจากนั้นพวกเขายังได้จัดสรรบันส่วนในทรัพย์ สมบัตไว้สำหรับผู้เอ่ยขอ และผู้ไม่เอ่ยขอ
    ${ }^{3}$ ในแผ่นดินนี้มีหลักฐานอย่างชัดแจ้งที่บ่งชี้ถึงเดชานุภาพ และเอกภาพของอัลลอฮุ ตะอาลา สำหรับผู้ที่ เชื่อมั่นต่ออัลลอยุ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และในตัวของพวกเจ้าก็มีสัญญาณและข้อเตือนสติ ตั้งแต่เรม่มแรกของการสร้างพวกเจ้าจนกระทั่งสิ้นสุด พวกเจ้าไม่เห็นอานุภาพของอัลลอฮฺในการสร้าง พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ถึงอานุภาพของพระองค์ในการให้พึ้นคืนชีพดอกหรือ?

[^46]:    ' คือในชั้นฟ้านั้นมีสาเหตุแห่งปัจจัยยังชีพของพวกเจ้าคือ ฝน ซึ่งมันเป็นชีวิตซีวาของประเทศและปวง บ่าว และสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้เซ่นเดียวกันในฟากฟ้า
    ${ }^{2}$ คือยอสาบานต่อพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินว่า สิ่งที่ได้ถูกสัญญาไว้เช่น ปัจจัยยังชีพ การฟื้นคคนชีพ และการชุมนุมนั้นเป็นความจริง และจะเกิดชื้นอย่างแน่นอนปราศจากการสงสัยใดๆ ทัังสิ้น เหมือนกับ การที่พวกเจ้าสนทนากันอัลกุรฏบีย์กล่าวว่า ปัจจัยยังชีพนั้นเปรียบเสมือนการสนทนากัน มันจะไม่จาก ไปจากเจ้าของของมันไม่ว่าในสภาพใด ในฮะดีษกล่าวไว้ มีความว่า "หากคนหนึ่งคนใดในพวกท่านหนี จากริชกีของเซามันก็จะติดตามเซาไป เหมือนกับที่ความตายจะติดตามเซา"
    ${ }^{3}$ อิบนฺอับบาส กล่าวว่า "แขกผู้มีเกียรตินี้หมายถึงญิบรีล มีกาอีล และอิสรอฟีล อะลัยฮิมุสสลาม มะลาอิกะฮฺ เหล่านี้เป็นผู้มีเกียรติ ณ ที่อัลลอฮฺ
    ${ }^{4}$ อิบนุ กะซีรกล่าวว่า การที่อิบรอฮีมปฏิเสธพวกเขาว่าเป็นคนแปลกหน้าก็เพราะว่ามะลาอิกะฮฺเหล่านั้น ได้เข้ามาหาเขา (อิบรอฮีม) ในรูปแบบของชายหนุ่มรูปร่างสวยงาม ภูมิฐาน อิบรอฮีมได้กล่าวออกมา เข่นนั้น โดยที่บรรดาแขกไม่ได้ยิน หลังจากนั้นเขาได้หลบเข้าไปข้างในบ้านเพื่อเตรียมอาหารให้แก่แขก แล้วได้นำสูกวัวอ้วนย่างสำเร็จมาวางไว้ต่อหน้าแขกและกล่าวเชิญให้รับประทาน

[^47]:    ' อิบรอฮีมรู้สึกกลัวเมื่อเห็นบรรดาแฆกไม่ยอมรับประทานอาหาร พวกเซากล่าวว่า อย่ากลัว พวกเราเป็น ทูตแห่งพระเจ้าของท่าน และได้แจ้งข่าวดีแก่เซาว่าจะได้ลูกคนหนึ่งจากภริยาของเขาซาเราะยุและจะเป็น ผู้ร้คนหนึ่งเมื่อเซาบรรลุนิติภาวะ ภริยาฮองอิบรอฮีมได้ทราบข่าวก็วิ่งออกมายังพวกเซาแล้วร้องตะโกน ด้วยเสียงดังว่า ฉันเป็นหญิงแก่และเป็นหมัน ฉันจะมีลูกได้อย่างไร อิมามญะล้าลกล่าวว่า ขณะนั้นนาง มีอายุ 99 ปี อิบรอฮีมมีอายุ 120 ปี
    ${ }^{2}$ คือเรื่องนี้ ดังที่พวกเราได้บอกกับท่าน และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าของท่านได้บัญญิต๊ไว้เล้ว ดังนั้นท่านอย่า ได้ประหลาดใจ หรือสงสัยแต่ประการใด ${ }^{3}$ อัลบัยฏอวีย์กล่าวว่า เมื่ออิบรอฮีมรู้ว่าพวกเขาเป็นมะลาอิกะฮฺแแน่นอนพวกเขาจะไม่ลงมาพร้อมกันเช่นนี่ นอกจากจะมีเรื่องสำคัญ จึงได้ถามเช่นนั้น

[^48]:    ${ }^{1}$ พวกเซากล่าวว่า อัลลอฮุ ตะอาลา ทรงส่งพวกเรามาเพื่อทำลายหมู่ชนลู』 ซึ่งพวกเซาได้กระทำบาปอัน ยิ่งใหญ่และน่าเกลียด เช่นการสมสู่ระหว่างเพศชาย การปฏิเสธศรัทธาและการฝ่าฝืนบัญญัติศาสนา เป็นต้น โดยเราจะทำลายพวกเซาด้วยก้อนหินที่ทำจากดินเหนียวถูกเผาจนแข็ง นอกจากนี้ ก้อนหินทุก ก้อนจะถูกทำเป็นเครื่องหมายมียื่อกำกับของผู้ที่จะได้รับโทษ คือผู้ที่ละเมิดกระทำบาป อัศศอวีย์ กล่าวว่า ในหมู่บ้านของลู』นั้นมีพลเมืองอยู่ 6 แสนคน ญิบรีลได้ไช้ปีกของเขาชุดลงไปในใต้แผ่นดิน แล้วถอน รากหมู่บ้านของพวกเขา แล้วได้ยกซี้นจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างบนฟ้าได้ยินเสียงของพวกเขา แล้วได้พสิก คว่ำลง จากนั้นได้ส่งก้อนหินขว้างมาโดนพวกเขา
    ${ }^{2}$ คือเราได้นำเอาผู้ศรัทธาที่อยู่ในหมู่บ้านของลูฏออกมาเพื่อมิให้ถูกทำลาย มุญาอิดกล่าวว่า บรรดาสู้ ศรัทธานั่นคือ ลู』 และบุตรสาวของเซาทั้งสองเท่านั้น จุดมุ่งหมายของอายะฮยคือชี้แจงถึงบรรดามุอุมิน จำนวนน้อยที่รอดพ้นจากการลงโทษ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจำนวนมากที่คู่ควรแก่การลงโทษและ ความพินาศ
    ${ }^{3}$ ณ หมู่บ้านลู』นั้นเราได้เหลือสัญญาณหนึ่งไว้หลังจากหมู่บ้านนั้นถูกทำลาย นั่นคือทะเลสาป DEAD SEA หรือ（البحر الميت ）ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อเตือนสติแด่บรรดามุอมินที่กลัวการลงโทษอย่าง เจ็บปวด เพื่อจะมิได้ปฏิบัตัเยี่ยงการกระทำของหมู่ชนลูฏ คือกระทำผิดเพศ

[^49]:    ' ในเรื่องชองษะมูดเราก็ได้ทำให้เป็นข้อเตือนสติเช่นกัน เพื่อเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ คือเมื่อเราได้ส่ง ชอและฮฺไปเรียกร้องเชิญชวนพวกเซาสู่ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอยุ พวกเซาได้ปฏิเสธและได้ม่าอฐ นะบีชอและฮฺได้กล่าวเตือนพวกเซาว่า พวกท่านจงสนุกร่าเริงไปเพียง 3 วันเถิด แต่พวกเซาก็ยังหยิ่ง ผยองโอหังไม่ยอมปฏิบัติตามข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอยุ ดังนั้นเสียงกัมปนาทหรือเสียงฟ้าผ่าก็ได้คร่าพวก เขา โดยที่พวกเขาจ้องมองดูเพราะเสียงนั้นได้เกิดขึ้นในเวลากลางวัน พวกเซาไม่สามารถที่จะลุกชี้นหรือ วั่งหนีไปได้ คือไม่สามารถที่จะคุ้มครองช่วยเหลือตัวเองได้
    ${ }^{2}$ เราได้ทำลายหมู่ชนนูหฺด้วยการให้เกิดน้ำท่วมก่อนหมู่ชนที่กล่าวมาข้างต้น เพราะพวกเขาเป็นหมู่ชน ที่ฝาาฝึนไม่เซื่อฟังการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การอิบาดะฮฺต่ออัลออฮฺองค์เดียว
    ${ }^{3}$ นี่คือปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่จากปรากฏการณ์แห่งเดชานุภาพของพระเจ้านั่นคือ การสร้างชั้นฟ้า อย่างรัดกุม และสิ่งที่มีการฝูกพันกับมันศือ ดวงดาวน้อยใหญ่ ตวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ การสร้างนี้ได้ เสร็จสมบูรณ์ต้วยเดชานุภาพและพลังยองอัลลอฮฺซึ่งจะหาพลังอื่นใดเทียบเท่าได้ไม่
    ${ }^{4}$ อีกปรากฏการณ์หนึ่งแห่งเดชานุภาพของพระองค์ก็คีอ ทรงชยายแผ่นดินให้กว้างชวางออกไปอย่างสุด สายตาเพื่อให้พวกเจ้าใช้ทำประโยชน์ในการทำถนน และเพาะปลูกตลอดจนก่อสร้างอาคารที่พัก และ จากทุกสิ่งเราได้สร้างมันเป็นคู่า หรือเป็นสองชนิดที่แตกต่างกัน คือเพศผู้และเพศเมีย เพื่อพวกเจ้าจะ ได้ใคร่ครวญถึงเดชานุภาพชองพระองค์ และให้ความเป็นเอกภาพแด่พระองค์

[^50]:    ${ }^{1}$ คือจงหันไปพึ่งต่ออัลลอฮฺ รีบเร่งไปสู่การให้ความเป็นเอกภาพแด่พรรองค์ และเชื่อฟังปฏิบัติตามข้อ ใช้ข้อห้ามของพระองค์ และอย่าได้ตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือรูปปั้นเป็นพระเจ้าคู่เคียงกับ อัลลอฮฺ แท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนพวกท่านถึงการลงโทษของอัลลอฮฺ ${ }^{2}$ เป็นการปลอบใจท่านนะบี ศือลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม คือดังที่หมู่ชนของเจ้าได้ปฏิเสธเจ้านั้น โดย กล่าวว่าเจ้าเป็นมายากรหรือคนบ้า ก่อนหน้านี้หมู่ชนในสมัยก่อนจากเจ้าก็ได้ปฏิเสธต่อบรรดารอซูล ของพวกเขามาแล้ว ดังนั้นเจ้าอย่าได้เสียใจต่อคำกล่าวของพวกอาชญากรเหล่านั้นเลย บรรดาชนรุ่น ก่อนๆได้สั่งเสียแก่ชนรุ่นหสัง 7 ให้ปฏิเสธเช่นเดียวกันเช่นนั้นหรือ เป็นคำถามเชิงประหลาดใจต่อ พฤติกรรมที่สอดคล้องกันของพวกเขา เปล่าเลย พวกเขามิไตัสั่งเสียต่อกันหรอก แต่การละเมิดที่เกิน ขอบเซตของพวกเซาต่างหากที่ทำให้พวกเซาปฏิเสธและฝ่าฝีน
    ${ }^{3}$ คือเจ้าจะไม่ถูกตำหนิและถูกประณาม เพราะเจ้าได้เผยแผ่สาสน์แล้ว และได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ อะมานะฮฺแล้ว ดังนั้นเจ้าอย่าได้ละทั้งการตักเตือน เพราะจิตใจของผู้ศรัทธานั้นจะได้รับประโยชน์และ ซาบซึ้งต่อข้อตักเตือนที่ดี

[^51]:    ' คือพระองค์ทรงสร้างญินและมนุษย์เพื่อให้เคารพภักดีต่อพระองค์ เพื่อให้ปฏิบิติตามข้อใช้ และข้อห้าม ของพระองค์ กิจการของข้ากับพวกเขามิได้เหมือนกับกิจการของนายที่มีต่อบ่าว ซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกัน ทั้งสองฝ่าย และต่างก็มีผลประโยชน์ ซึ่งกันและกันแต่กิจการของข้าที่มีต่อพวกเขานั้นคือ ข้าได้สร้าง พวกเขามาเพื่อให้พวกเซาเคารพภักดีต่อข้าแต่องค์เดียว และข้าเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา ข้าไม่ ต้องการปัจจัยยังชีพหรืออาหารจากพวกเขา เพราะข้าพอเพียงอย่างมากหลาย เป็นผู้ทรงพลัง ผู้ทรง มั่นคง อิบนุกะชีร กล่าวว่า อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงแจ้งว่าพระองค์ไม่มีความต้องการสิ่งใดจากพวกเขา แต่ว่าพวกเขาต่างหากที่มีความต้องการจากพระองค์ในทุกสภาพของพวกเขา เพราะพระองค์เป็นผู้สร้าง พวกเขาและเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา
    ${ }^{2}$ ดังนั้น บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้น ซึ่งพวกเขาได้ปฏิเสธท่านรอชูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิววชัลลัม จะได้รับส่วนของการลงโทษเช่นเดียวกับชนชาติในอดีตได้รับส่วนของการลงโทษของพวกเขาแล้วคือ พวกเขาได้ประสบกับความหายนะ เช่นชนชาติของนูหฺ อ๊าด และษะมูด ดังนั้นพวกเซาอย่าได้รีบเร่งการ ลงโทษของข้าเลย เพราะมันจะต้องเกิดขี้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงไม่เร็วก็ช้า
    ${ }^{3}$ ดังนั้น ความหายนะ ความล่มจม และการลงโทษอย่างหนัก จงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในวัน กิยามะฮฺ ซึ่งอัลลอฮฺได้สัญญามันไว้แก่พวกเขา

