## 

به نام خداوند بخشنده مهربان

سوگند به [کوه‌] تین و زیتون، (1) و طور سینا، (2) و این شهر امن [و امان‌]، (3) [که‌] براستى انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم. (4) سپس او را به پست‌ترین [مراتب‌] پستى بازگردانیدیم؛ (5) مگر کسانى را که گرویده و کارهاى شایسته کرده‌اند، که پاداشى بى‌منّت خواهند داشت. (6) پس چه چیز، تو را بعد [از این‌] به تکذیب جزا وامى‌دارد؟ (7) آیا خدا نیکوترین داوران نیست؟ (8)

به نام خداوند بخشنده مهربان

بخوان به نام پروردگارت که آفرید. (1) انسان را از عَلَق آفرید. (2) بخوان، و پروردگار تو کریمترین [کریمان‌] است. (3) همان کس که به وسیله قلم آموخت. (4) آنچه را که انسان نمى‌دانست [بتدریج به او] آموخت. (5) حقاً که انسان سرکشى مى‌کند، (6) همین که خود را بى‌نیاز پندارد. (7) در حقیقت، بازگشت به سوى پروردگار توست. (8) آیا دیدى آن کس را که باز مى‌داشت، (9) بنده‌اى را آنگاه که نماز مى‌گزارد؟ (10) چه پندارى اگر او بر هدایت باشد، (11) یا به پرهیزگارى وادارد [براى او بهتر نیست‌]؟ (12) [و باز] آیا چه پندارى [که‌] اگر او به تکذیب پردازد و روى برگرداند [چه کیفرى در پیش دارد]؟ (13) مگر ندانسته که خدا مى‌بیند؟ (14) زنهار، اگر باز نایستد، موى پیشانى [او] را سخت بگیریم؛ (15) [همان‌] موى پیشانى دروغزن گناه‌پیشه را. (16) [بگو] تا گروه خود را بخواند. (17) بزودى آتشبانان را فرا خوانیم. (18) زنهار! فرمانش مَبَر، و سجده کن، و خود را [به خدا] نزدیک گردان. (19)