## 

از این رو شفاعت شفاعت‌کنندگان به حال آنها سودى نمى‌بخشد. (48) چرا آنها از تذکر روى گردانند؟! (49) گویى گورخرانى رمیده‌اند، (50) که از (مقابل) شیرى فرار کرده‌اند! (51) بلکه هر کدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانه‌اى (از سوى خدا) براى او فرستاده شود! (52) چنین نیست که آنان مى‌گویند، بلکه آنها از آخرت نمى‌ترسند! (53) چنین نیست که آنها مى‌گویند، آن (قرآن) یک تذکر و یادآورى است! (54) هر کس بخواهد از آن پند مى‌گیرد؛ (55) و هیچ کس پند نمى‌گیرد مگر اینکه خدا بخواهد؛ او اهل تقوا و اهل آمرزش است! (56)

به نام خداوند بخشنده مهربان

سوگند به روز قیامت، (1) و سوگند به (نفس لوّامه و) وجدان بیدار و ملامتگر (که رستاخیز حقّ است)! (2) آیا انسان مى‌پندارد که هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهیم کرد؟! (3) آرى قادریم که (حتى خطوط سر) انگشتان او را موزون و مرتّب کنیم! (4) (انسان شک در معاد ندارد) بلکه او مى‌خواهد (آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت) در تمام عمر گناه کند! (5) (از این‌رو) مى‌پرسد: «قیامت کى خواهد بود»! (6) (بگو:) در آن هنگام که چشمها از شدّت وحشت به گردش در آید، (7) و ماه بى‌نور گردد، (8) و خورشید و ماه یک جا جمع شوند، (9) آن روز انسان مى‌گوید: «راه فرار کجاست؟!» (10) هرگز چنین نیست، راه فرار و پناهگاهى وجود ندارد! (11) آن روز قرارگاه نهایى تنها بسوى پروردگار تو است؛ (12) و در آن روز انسان را از تمام کارهایى که از پیش یا پس فرستاده آگاه مى‌کنند! (13) بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است، (14) هر چند (در ظاهر) براى خود عذرهایى بتراشد! (15) زبانت را بخاطر عجله براى خواندن آن [= قرآن‌] حرکت مده، (16) چرا که جمع‌کردن و خواندن آن بر عهده ماست! (17) پس هر گاه آن را خواندیم، از خواندن آن پیروى کن! (18) سپس بیان (و توضیح) آن (نیز) بر عهده ماست! (19)