

به نام خداوند بخشنده مهربان

درباره چه چیز از یکدیگر مى‌پرسند؟ (1) از آن خبر بزرگ، (2) که در باره آن با هم اختلاف دارند. (3) نه چنان است، به زودى خواهند دانست. (4) باز هم نه چنان است، بزودى خواهند دانست. (5) آیا زمین را گهواره‌اى نگردانیدیم؟ (6) و کوهها را [چون‌] میخهایى [نگذاشتیم‌]؟ (7) و شما را جفت آفریدیم. (8) و خواب شما را [مایه‌] آسایش گردانیدیم. (9) و شب را [براى شما] پوششى قرار دادیم. (10) و روز را [براى‌] معاش [شما] نهادیم. (11) و بر فراز شما هفت [آسمان‌] استوار بنا کردیم. (12) و چراغى فروزان گذاردیم. (13) و از ابرهاى متراکم، آبى ریزان فرود آوردیم، (14) تا بدان دانه و گیاه برویانیم، (15) و باغهاى در هم پیچیده و انبوه. (16) قطعاً وعدگاه [ما با شما] روز داورى است: (17) روزى که در «صور» دمیده شود، و گروه گروه بیایید؛ (18) و آسمان، گشوده و درهایى [پدید] شود؛ (19) و کوهها را روان کنند، و [چون‌] سرابى گردند. (20) [آرى،] جهنم [از دیر باز] کمینگاهى بوده، (21) [که‌] براى سرکشان، بازگشتگاهى است. (22) روزگارى دراز در آن درنگ کنند. (23) در آنجا نه خنکى چشند و نه شربتى، (24) جز آب جوشان و چرکابه‌اى. (25) کیفرى مناسب [با جرم آنها]. (26) آنان بودند که به [روز] حساب امید نداشتند؛ (27) و آیات ما را سخت تکذیب مى‌کردند. (28) و حال آنکه هر چیزى را برشمرده [به صورت‌] کتابى در آورده‌ایم. (29) پس بچشید که جز عذاب، هرگز [چیزى‌] بر شما نمى‌افزاییم. (30)