## 

چنین نیست که شما مى‌پندارید (و دلایل معاد را کافى نمى‌دانید)؛ بلکه شما دنیاى زودگذر را دوست دارید (و هوسرانى بى‌قید و شرط را)! (20) و آخرت را رها مى‌کنید! (21) (آرى) در آن روز صورتهایى شاداب و مسرور است، (22) و به پروردگارش مى‌نگرد! (23) و در آن روز صورتهایى عبوس و در هم کشیده است، (24) زیرا مى‌داند عذابى در پیش دارد که پشت را در هم مى‌شکند! (25) چنین نیست (که انسان مى‌پندارد! او ایمان نمى‌آورد) تا موقعى که جان به گلوگاهش رسد، (26) و گفته شود: «آیا کسى هست که(این بیمار را از مرگ) نجات دهد؟!» (27) و به جدائى از دنیا یقین پیدا کند، (28) و ساق پاها (از سختى جان دادن) به هم بپیچد! (29) (آرى) در آن روز مسیر همه بسوى (دادگاه) پروردگارت خواهد بود! (30) (در آن روز گفته مى‌شود:) او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند، (31) بلکه تکذیب کرد و روى‌گردان شد، (32) سپس بسوى خانواده خود باز گشت در حالى که متکبّرانه قدم برمى‌داشت! (33) (با این اعمال) عذاب الهى براى تو شایسته‌تر است، شایسته‌تر! (34) سپس عذاب الهى براى تو شایسته‌تر است، شایسته‌تر! (35) آیا انسان گمان مى‌کند بى‌هدف رها مى‌شود؟! (36) آیا او نطفه‌اى از منى که در رحم ریخته مى‌شود نبود؟! (37) سپس بصورت خون‌بسته در آمد، و خداوند او را آفرید و موزون ساخت، (38) و از او دو زوج مرد و زن آفرید! (39) آیا چنین کسى قادر نیست که مردگان را زنده کند؟! (40)

به نام خداوند بخشنده مهربان

آیا زمانى طولانى بر انسان گذشت که چیز قابل ذکرى نبود؟! (1) ما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم، و او را مى‌آزماییم؛ (بدین جهت) او را شنوا و بینا قرار دادیم! (2) ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسپاس! (3) ما براى کافران، زنجیرها و غُلها و شعله‌هاى سوزان آتش آماده کرده‌ایم! (4) به یقین ابرار (و نیکان) از جامى مى‌نوشند که با عطر خوشى آمیخته است، (5)