## 

و هم اوست که دو نوع مى‌آفریند: نر و ماده، (45) از نطفه‌اى چون فرو ریخته شود. (46) و هم پدید آوردن [عالم‌] دیگر بر [عهده‌] اوست. (47) و هم اوست که [شما را] بى‌نیاز کرد و سرمایه بخشید. (48) و هم اوست پروردگار ستاره «شِعرى». (49) و هم اوست که عادیان قدیم را هلاک کرد. (50) و ثمود را [نیز هلاک کرد] و [کسى را] باقى نگذاشت. (51) و پیشتر [از همه آنها] قوم نوح را، زیرا که آنان ستمگرتر و سرکش‌تر بودند. (52) و شهرها[ى سَدوم و عاموره‌] را فرو افکند. (53) پوشاند بر آن [دو شهر، از باران گوگردى‌] آنچه را پوشاند. (54) پس به کدام یک از نعمتهاى پروردگارت تردید روا مى‌دارى؟ (55) این [پیامبر نیز] بیم‌دهنده‌اى از [جمله‌] بیم‌دهندگان نخستین است. (56) [وه چه‌] نزدیک گشت قیامت. (57) جز خدا کسى آشکارکننده آن نیست. (58) آیا از این سخن عجب دارید؟ (59) و مى‌خندید و نمى‌گریید؟ (60) و شما در غفلتید. (61) پس خدا را سجده کنید و بپرستید. (62)

به نام خداوند بخشنده مهربان

نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه. (1) و هر گاه نشانه‌اى ببینند روى بگردانند و گویند: «سحرى دایم است.» (2) و به تکذیب دست زدند و هوسهاى خویش را دنبال کردند، و [لى‌] هر کارى را [آخر] قرارى است. (3) و قطعاً از اخبار، آنچه در آن مایه انزجار [از کفر] است به ایشان رسید. (4) حکمت بالغه [حق این بود]، ولى هشدارها سود نکرد. (5) پس، از آنان روى برتاب. روزى که داعى [حق‌] به سوى امرى دهشتناک دعوت مى‌کند، (6)