## 

به نام خداوند بخشنده مهربان

سوگند به عصر [غلبه حق بر باطل‌]، (1) که واقعاً انسان دستخوش زیان است؛ (2) مگر کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایى توصیه کرده‌اند. (3)

به نام خداوند بخشنده مهربان

واى بر هر بدگوى عیبجویى، (1) که مالى گرد آورد و برشمردش. (2) پندارد که مالش او را جاوید کرده، (3) ولى نه! قطعاً در آتش خردکننده فرو افکنده خواهد شد. (4) و تو چه دانى که آن آتش خردکننده چیست؟ (5) آتش افروخته خدا[یى‌] است. (6) [آتشى‌] که به دلها مى‌رسد. (7) آنان را در میان فرامى‌گیرد. (8) [آتشى که‌] در ستونهایى دراز است. (9)

به نام خداوند بخشنده مهربان

مگر ندیدى پروردگارت با پیلداران چه کرد؟ (1) آیا نیرنگشان را بر باد نداد؟ (2) و بر سر آنها، دسته دسته پرندگانى «اَبابیل» فرستاد. (3) [که‌] بر آنان سنگهایى از گل [سخت‌] مى‌افکندند. (4) و [سرانجام، خدا] آنان را مانند کاه جویده‌شده گردانید. (5)