## 

فرمود: «حق [از من‌] است و حق را مى‌گویم: (84) هرآینه جهنّم را از تو و از هر کس از آنان که تو را پیروى کند، از همگى‌شان، خواهم انباشت.» (85) بگو: «مزدى بر این [رسالت‌] از شما طلب نمى‌کنم و من از کسانى نیستم که چیزى از خود بسازم و به خدا نسبت دهم. (86) این [قرآن‌] جز پندى براى جهانیان نیست. (87) و قطعاً پس از چندى خبر آن را خواهید دانست.» (88)

به نام خداوند بخشنده مهربان

نازل شدن [این کتاب‌] از جانب خداى شکست‌ناپذیر سنجیده‌کار است. (1) ما [این‌] کتاب را به حق به سوى تو فرود آوردیم، پس خدا را -در حالى که اعتقاد [خود] را براى او خالص‌کننده‌اى- عبادت کن. (2) آگاه باشید: آیین پاک از آنِ خداست، و کسانى که به جاى او دوستانى براى خود گرفته‌اند [به این بهانه که:] ما آنها را جز براى اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند، نمى‌پرستیم، البته خدا میان آنان در باره آنچه که بر سر آن اختلاف دارند، داورى خواهد کرد. در حقیقت، خدا آن کسى را که دروغ‌پرداز ناسپاس است هدایت نمى‌کند. (3) اگر خدا مى‌خواست براى خود فرزندى بگیرد، قطعاً از [میان‌] آنچه خلق مى‌کند، آنچه را مى‌خواست برمى‌گزید. منزّه است او، اوست خداى یگانه قهار. (4) آسمانها و زمین را به حق آفرید. شب را به روز درمى‌پیچد، و روز را به شب درمى‌پیچد و آفتاب و ماه را تسخیر کرد. هر کدام تا مدتى معین روانند. آگاه باش که او همان شکست‌ناپذیر آمرزنده است. (5)