و ما انسان را آفریده‌ایم و مى‌دانیم که نفس او چه وسوسه‌اى به او مى‌کند، و ما از شاهرگ [او] به او نزدیکتریم. (16) آنگاه که دو [فرشته‌] دریافت‌کننده از راست و از چپ، مراقب نشسته‌اند. (17) [آدمى‌] هیچ سخنى را به لفظ درنمى‌آورد مگر اینکه مراقبى آماده نزد او [آن را ضبط مى‌کند]. (18) و سکرات مرگ، به راستى در رسید؛ این همان است که از آن مى‌گریختى؛ (19) و در صور دمیده شود؛ این است روز تهدید [من‌]. (20) و هر کسى مى‌آید [در حالى که‌] با او سوق‌دهنده و گواهى‌دهنده‌اى است. (21) [به او مى‌گویند:] «واقعاً که از این [حال‌] سخت در غفلت بودى. و[لى‌] ما پرده‌ات را [از جلوى چشمانت‌] برداشتیم و دیده‌ات امروز تیز است.» (22) و [فرشته‌] همنشین او مى‌گوید: «این است آنچه پیش من آماده است [و ثبت کرده‌ام‌].» (23) [به آن دو فرشته خطاب مى‌شود:] «هر کافر سرسختى را در جهنم فروافکنید، (24) [هر] بازدارنده از خیرى، [هر] متجاوز شکاکى (25) که با خداوند، خدایى دیگر قرار داد. [اى دو فرشته،] او را در عذاب شدید فرو افکنید. (26) [شیطان‌] همدمش مى‌گوید: «پروردگار ما، من او را به عصیان وانداشتم، لیکن [خودش‌] در گمراهى دور و درازى بود.» (27) [خدا] مى‌فرماید: «در پیشگاه من با همدیگر مستیزید [که‌] از پیش به شما هشدار داده بودم. (28) پیش من حکم دگرگون نمى‌شود، و من [نسبت‌] به بندگانم بیدادگر نیستم.» (29) آن روز که [ما] به دوزخ مى‌گوییم: «آیا پر شدى؟» و مى‌گوید: «آیا باز هم هست؟» (30) و بهشت را براى پرهیزگاران نزدیک گردانند، بى‌آنکه دور باشد. (31) [و به آنان گویند:] این همان است که وعده یافته‌اید [و] براى هر توبه‌کار نگهبان [حدود خدا] خواهد بود: (32) آنکه در نهان از خداى بخشنده بترسد و با دلى توبه‌کار [باز] آید. (33) به سلامت [و شادکامى‌] در آن درآیید [که‌] این روز جاودانگى است. (34) هر چه بخواهند در آنجا دارند، و پیش ما فزونتر [هم‌] هست. (35)